**ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**Họ và tên sinh viên : Trần Anh Tuấn**

**BÁO CÁO**

**THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**Công ty thực tập : Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát**

**Chuyên gia hướng dẫn : Chu Bá Long**

**Giảng viên hướng dẫn : TS.Vũ Ngọc Thanh Sang**

***TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2024***

**MỤC LỤC**

[NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA DOANH NGHIỆP iii](#_Toc173108198)

[NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iv](#_Toc173108199)

[LỜI MỞ ĐẦU 1](#_Toc173108200)

[CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 2](#_Toc173108201)

[1.1.Giới thiệu công ty thực tập 2](#_Toc173108202)

[1.2. Nhiệm vụ thực tập 2](#_Toc173108203)

[CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP 3](#_Toc173108204)

[2.1 Tìm hiểu, nghiên cứu dự án 3](#_Toc173108205)

[2.1.1 Tìm hiểu nghiệp vụ của dự án EZSalon 3](#_Toc173108206)

[2.1.2 Nghiên cứu về các công nghệ sử dụng trong dự án EZSalon 5](#_Toc173108207)

**2.1.2.1 Framework Springboot và cách ứng dụng vào dự án…………………………5**

**2.1.2.2 Framework Angular và cách ứng dụng vào dự án……………………………..8**

[2.2 Xây dựng chức năng mới 11](#_Toc173108208)

[2.2.1 Tạo chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh 11](#_Toc173108209)

[2.2.2 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng mới của chi nhánh 16](#_Toc173108210)

[2.2.3 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng không quay lại của chi nhánh 22](#_Toc173108211)

[2.2.4 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của chi nhánh 29](#_Toc173108212)

[2.2.5 Cập nhật lại chức năng Dashboard 35](#_Toc173108213)

[2.2.6 Cập nhật lại chức năng xem lại các tin nhắn SMS đã gửi đến khách hàng 38](#_Toc173108214)

[CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 43](#_Toc173108215)

[CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48](#_Toc173108216)

# NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA DOANH NGHIỆP

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

# LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Vũ Ngọc Thanh Sang đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập tại trường. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc và các anh chị nhân viên Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát đã tạo điều kiện cho em được tham gia thực tập tại công ty.

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngành công nghệ thông tin (IT) đang ngày càng trở nên quan trọng và có vai trò to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với niềm đam mê và mong muốn được học hỏi, trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, em đã có cơ hội thực tập tại Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại Việt Nam.

Trong thời gian thực tập, em đã được tham gia vào dự án EZSalon, một dự án phát triển phần mềm quản lý sản phẩm theo hình thức thương mại điện tử. Đây là một dự án có quy mô lớn và phức tạp. Với vai trò là một thực tập sinh, em được giao nhiệm vụ như là một lập trình viên chính thức của công ty, được xây dựng các chức

năng mới bên cạnh đó là sửa lỗi, điều chỉnh cho các chức năng sẵn có.

Được thực tập tại Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với em, đặc biệt là khi được tham gia dự án thực tế EZSalon. Trong quá trình thực tập, em đã được học hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới, đồng thời được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Thông qua dự án này, em đã có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề.

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

## Giới thiệu công ty thực tập

* Tên công ty: Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát
* Địa chỉ: 38/2C Nguyễn Văn Linh, KP 4, P.Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
* Số điện thoại: 02837700142
* Lĩnh vực hoạt động: Viết các chương trình phần mềm, sản xuất phần mềm
* Sản phẩm quan trọng của doanh nghiệp: Dự án EZSalon
* Phòng ban thực tập: Phòng công nghệ
* Vị trí thực tập: Intern Fullstack Developer
* Thông tin chuyên gia doanh nghiệp:  
   + Họ tên: Chu Bá Long  
   + Vị trí: Giám đốc, Tech Lead  
   + Email: chubalong@gmail.com  
   + Số điện thoại: 0919131343
* Nội dung sinh viên học hỏi khi thực tập tại doanh nghiệp:  
   + Thái độ và quy trình làm việc  
   + Java Spring Boot  
   + Ngôn ngữ lập trình TypeScript  
   + Framework Angular

## Nhiệm vụ thực tập

* Tìm hiểu về những công nghệ được sử dụng trong dự án EZSalon
* Học tập văn hoá doanh nghiệp, rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp và

nắm vững quy trình làm việc hiệu quả

* Thực hiện tìm hiểu nghiệp vụ, nghiên cứu các công nghệ sử dụng trong dự án
* Xây dựng chức năng mới bên cạnh sửa lỗi, điều chỉnh các chức năng cho dự án thực tế EZSalon

# CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP

## 2.1 Tìm hiểu, nghiên cứu dự án

**2.1.1 Tìm hiểu nghiệp vụ của dự án EZSalon**

**Thời gian thực hiện:** Tuần 1(Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 28/06/2024)

**Vấn đề gặp phải:**

* + Do đây là dự án mới, nên thiếu hụt về tài liệu dẫn đến mất nhiều thời gian để hiểu được các nghiệp vụ trong dư án EZSalon.
  + Chưa hiểu được logic của chức năng

**Giải quyết vấn đề:**


* + Vẽ sơ đồ tổng quan các chức năng trong hệ thống
  + Đọc kĩ logic code của từng chức năng, nghiệp vụ trong dự án

**Lý Do ra đời của dự án EZSalon:** Dự án EZSalon là dự án quản lý chuỗi các tiệm làm dịch vụ nails tại Mỹ. Ban đầu công ty này, sử dụng phần mềm của một bên cung cấp khác nhưng vì lý do không thể mở rộng các chức năng nên công Ty này đã yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý ở Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát.



*Hình 2.1. Logo của phần mềm*

**Cơ cấu, cấu trúc của các chức năng, nghiệp vụ trong dự án EZSalon:** Nhưđã nói, dưán EZSalon là phần mềm quản lý hoạt động giao dịch của chuỗi các tiệm nails ở Mỹ. Cho nên các chức năng của dự án vẫn xoay quanh các nghiệp vụ cơ bản như quản lý (thêm, sửa, xóa) khách hàng, gói dịch vụ nail, nhân viên,.....Tuy nhiên, điểm nổi bật của dự án EZSalon là các công nghệ, kỹ thuật được sử dụng. Một số công nghệ, kỹ thuật có thể kể đến là thanh toán online, thời gian thực,...



*Hình 2.2. Sơ đồ phân rã chức năng(BFD) của phần mềm*

Sơ đồ phân rã chức năng ở Hình 2.2 mô tả đầy đủ và chi tiết các chức năng có trong hệ thống theo đúng cấp bật của các chức năng đó. Ở mức ngữ cảnh, chỉ mô tả tổng quát về phần mềm. Mức 1 sơ đồ phân ra là sự mô tả các module chứa các chức năng thể hiện các nghiệp vụ của phần mềm. Ở mức này, Phần mềm sẽ có các module như sau:

* **Operation Management:** chứa các chức năng liên quan đến thời gian thực như: đặt lịch, kiểm tra các dịch vụ đang được dùng ở chi nhánh, các nhân viên nào đang trống việc ở tiệm.
* **Gift Card Management:** chứa các chức năng về các thẻ tín dụng sử dụng trong quá trình giao dịch, cho phép sử dụng các gói dịch vu của chi nhánh.
* **Management:** chứa các thống kê, báo cáo, lịch sử các hóa đơn trong những lần giao dịch giữa phía khách hàng và phía cửa tiệm
* **Discount Management**: chúa các chức năng liên quan đến việc quản lý các đợt giảm giá của các gói dịch vụ của hệ thống của tiệm.
* **Promotion & Loyalty Management:** chứa các chức năng liên quan đến ưu đãi cho khách hàng quen thuộc của cửa tiệm. chức năng nào có thể tăng cấp bật của khách hàng; thêm, sửa, xóa các ưu đãi cho khách hàng theo cấp bật.
* **Marketing:** chứa các chức năng liên quan đến tin nhắn gửi cho khác hàng bên cạnh đó là quản lý các chiến dịch mà những tin nhắn liên quan đến.
* **Service Management:** chứa các chức năng về quản lý các gói dịch vụ và chi tiết các dịch vụ trong từng gói theo nghiệp vụ nails của hệ thống mà bên phía người thuê phần mềm đã yêu cầu trước đó.
* **Customer Management:** chứa các dịch vụ về quản lý nhóm khách hàng, khách hàng đã đến và sử dụng dịch vụ ở tiệm. Chức năng nào cho biết thông tin khác hàng và ưu đãi của từng nhóm khách hàng có trong hệ thống.
* **Employee Management:** chứa các chức năng liên quan đến quản lý nhân viên làm việc tại cửa tiệm. Chức năng này tập trung vào việc điều chỉnh thông tin của nhân viên như: thêm, xóa, sửa, tạo lịch làm việc, xem lịch sử làm việc ở tiệm.
* **Store Management:** chứa các chúc năng quản lý các chi nhánh trong hệ thống như thêm, sửa, xóa cửa tiệm. Ngoài ra còn cho biết lịch làm việc cũng như lịch đóng của các chi nhánh đang có của cửa tiệm.
* **Configuration:** đây là module cuối cùng có trong hệ thống, đây là module chứa các chức năng liên quan đến điều chỉnh các cấu hình như cấu hình tin nhắn sms, mail; cấu hình chung cho hệ thống…

**2.1.2 Nghiên cứu về các công nghệ sử dụng trong dự án EZSalon**

*2.1.2.1 Framework Springboot và cách ứng dụng vào dự án*

**Thời gian thực hiện:** Tuần 2(Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024)

**Vấn đề gặp phải:**

* + Do chỉ mới là thực tập sinh, nên thiếu hụt về sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm sử dụng các framework sẵn có cho nên sẽ cần thời gian để nghiên cứu.

**Giải quyết vấn đề:**

* + Tìm hiểu cấu trúc framework Springboot
  + Đọc kĩ logic code có sẵn trong dư án để biết cách sử dụng Springboot


**Khái niệm Spring boot:** Spring Boot là một framework Java được sử dụng để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web dễ dàng và nhanh chóng. Nền tảng cung cấp các cấu hình mặc định cho một số thư viện và bộ công cụ hỗ trợ xây dựng, triển khai, quản lý ứng dụng Spring-based.

Cách Spring Boot hoạt động nhằm tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng Java. Điều này sẽ giúp nhà phát triển tập trung vào việc xây dựng tính năng chính của ứng dụng mà không cần phải lo lắng về cấu hình phức tạp.

**Kiến Trúc Spring boot:**

Kiến trúc Spring Boot có 4 lớp:

* Lớp Presentation
* Lớp Business
* Lớp Persistence
* Lớp Database



*Hình 2.3: Các lớp đặc trưng của springboot*

**Lớp Presentation:**

+ Lớp này nằm trên cùng của kiến trúc Spring Boot. Nó chịu trách nhiệm:

+ Thực hiện authentication (xác thực).

+ Chuyển đổi dữ liệu JSON thành đối tượng (và ngược lại).

+ Xử lý các HTTP request

+ Truyền authentication tới lớp bussiness

+ Lớp presentation tương ứng với class Controller. Class Controller xử lý tất cả + Các REST API request (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH) đến từ client.

**Lớp Business:**

+ Lớp này chịu trách nhiệm:

+ Thực hiện validation.

+ Thực hiện authorization (uỷ quyền).

+ Xử lý các logic và quy tắc nghiệp vụ.

+ Lớp này tương ứng với class Service, là nơi xử lý logic nghiệp vụ. Nếu bạn băn khoăn không biết “logic nghiệp vụ” là gì theo ý của chúng tôi, bạn có thể xem một bài thảo luận thú vị trên StackExchange. Ngắn gọn thì logic nghiệp vụ trong kỹ nghệ phần mềm là những gì mà chúng ta xác định phần mềm cần phải làm. Một ví dụ là validation. Nếu bạn muốn validate gì đó, nó phải được thực hiện trong class Service.

+ Lớp Business giao tiếp với lớp Presentation và lớp Persistence.

**Lớp Persistence:**

+ Lớp này chịu trách nhiệm:

+ Chứa các logic lưu trữ

+ Lấy các đối tượng và chuyển đổi thành các hàng trong database (và ngược lại).

+ Lớp này tương ứng với interface Repository. Chúng ta viết các truy vấn tới database trong interface này.

+ Lớp Persistence là lớp duy nhất giao tiếp với lớp Business và lớp Database.


**Lớp Database**

+ Lớp này chịu trách nhiệm:

+ Thực hiện các tác vụ với database (chủ yếu là CRUD).


+ Lớp này đơn giản là database trong thực tế bạn dùng trong ứng dụng của mình.

**Kiến Trúc Spring boot:**



*Hình 2.4: Sơ đồ kiến trúc cho ứng dụng multi module*

Thay vì trước đây source viết trong 1 module thì giờ đây spring boot cho phép các nhà phát triển ứng dụng chia nhỏ module ra thành nhiều module con tùy thuộc vào mong muốn người dùng. Và khái niệm multi module trong spring boot cũng được sử dụng trong dự án EZSalon Hình 2.5 bên dưới.



*Hình 2.5: Cách dự án EZSalon ứng dụng multi module trong spring boot.*

*2.1.2.2 Framework Angular và cách ứng dụng vào dự án*

**Thời gian thực hiện:** Tuần 3(Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 12/07/2024)


**Vấn đề gặp phải:**

* + Do chỉ mới là thực tập sinh, nên thiếu hụt về sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm sử dụng các framework sẵn có cho nên sẽ cần thời gian để nghiên cứu

**Giải quyết vấn đề:**

* + Tìm hiểu cấu trúc framework Angular
  + Đọc kĩ logic code có sẵn trong dư án để biết cách sử dụng Angular


**Khái niệm Angular:** Angular là một JavaScript framework sử dụng để viết giao diện web. Chúng được phát triển bởi Google. Nhờ Angular, hiệu suất xây dựng ứng dụng sẽ tăng gấp nhiều lần. Nếu developer không sử dụng Angular, họ có thể mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện giao diện web. Đặc điểm của Angular là Single-page được hiểu là một trang đơn chính có thể gọi đến ở mọi nơi.

**Kiến trúc Angular:** ****

Hình 2.6: Những thành phần có trong kiến trúc Angular

* **Module:** Mỗi ứng dụng Angular được gọi là một module và bản thân Angular có riêng một module dùng để quản lý các module khác có tên là Root Module hay NgModule. Root Module thường được đặt tên là AppModule, ngoài root ra thì tùy ứng dụng mà sẽ có thêm các module khác, chúng ta sẽ tìm hiểu về root module trong bài sau.
* **Component**: Component là một khối xây dựng cơ bản trong Angular. Nó đại diện cho một phần giao diện người dùng (UI) cụ thể trong ứng dụng. Mỗi component có thể có logic riêng, dữ liệu đầu vào và đầu ra, và có thể được sử dụng lại trong suốt ứng dụng.
* **Template**: Directive là một đối tượng giúp chúng ta thay đổi hành vi, giao diện hoặc thuộc tính của một phần tử HTML hoặc component khác. Directives có thể hiểu như là các đoạn mã typescript (hoặc javascript) kèm theo cả HTML và khi gọi thì gọi như là HTML luôn.
* **MetaData**: Metadata (siêu dữ liệu) là những thông tin giúp Angular xử lý các lớp. Trong đoạn code ví dụ về Component ở trên, đó chỉ là một lớp bình thường viết bằng TypeScript, không có sự xuất hiện của Angular trong này. Muốn Angular hiểu được đó là một lớp dành cho Angular thì chúng ta phải khai báo metadata
* **Service**: Service là các lớp có khả năng thực hiện một số chức năng thường dùng, nói đơn giản thì chúng giống như thư viện vậy. Một số service phổ biến là: logging service, data service, message bus, tax calculator, application configuration. Ví dụ lớp Logger cho phép chúng ta in các đoạn code báo lỗi, cảnh báo
* **Data** **Binding**: Data binding trong angular như: Interpolation, Attribute binding, Class and style binding, Event binding, Property binding, Two-way binding. Đây được xem là liên kết dữ liều hai chiều khi các biến giá trị ở DOM HTML được cập nhật hai chiều khi giá trị của biến thay đổi.
* **Directive**: Directives là một đối tượng giúp chúng ta dễ dàng thay đổi một đối tượng khác và cách áp dụng rất đơn giản và linh hoạt. Directives có thể hiểu như là các đoạn mã typescript (hoặc javascript) kèm theo cả HTML và khi gọi thì gọi như là HTML luôn.

**Cơ chế sử dụng Single Page Application mạnh mẽ trong Angular:** Single Page Application là 1 trang web hay 1 ứng dụng web, khi tất cả những thao tác xử lý đều được diễn ra trên 1 trang duy nhất.


****

*Hình 2.7: Hình ảnh minh họa giữa sự khác biệt khi render data truyền thống và sử dụng Single page*

Với các trang web truyền thống, khi user request 1 trang web thì server sẽ tính toán và trả về trang web đó dưới dạng mã HTML và hầu như không có bất kỳ sự liên kết nào giữa 2 yêu cầu gần nhau. Do đó khi có nhiều yêu cầu được đưa ra thì quá trình tính toán sẽ diễn ra lâu hơn. Và trả về 1 trang web hoàn chỉnh.

Còn với SPA thì khi user request lần đầu thì server sẽ tính toàn và trả về trang web dưới dạng HTML. tuy nhiên ở những lần yêu cầu tiếp theo thì client chỉ phải request nhưng phần nào 1 cần (AJAX) và server sẽ sẽ trả dữ liệu với dạng JSON sẽ giúp ngắn thời gian truyền tải. Hay nói cách khác SPA chỉ load phần trang cần thiết.

Trong dự án EZSalon, Single page được sử dụng để làm trang side bar chính cho trang web, thanh side bar này sẽ luôn đi theo trang web dù ở bất kì trang nào. Ngoài ra single page còn được ứng dụng vào các bảng(table), mẫu báo cáo, mẫu tìm kiếm,.. trong ứng dụng. Điều đó được minh họa ở hình 2.7.




*Hình 2.8: Cách dự án EZSalon sử dụng tính chất single page trong angular*

**2.2 Xây dựng chức năng mới**

**2.2.1 Tạo chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh**

Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần có 1 chức năng để cung cấp thêm thông tin về doanh thu cho các chi nhánh có trong hệ thống EZSalon. Chức năng nằm trong module Management sẽ cho biết đầy đủ thông tin về doanh thu theo ngày, tháng, năm dưới dạng bảng và biểu đồ. Ngoài ra còn có thể xuất dạng bảng thành file excel để phục vụ cho người dùng sử dụng.



*Hình 2.9. Mẫu thống kê cho chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh*

**Thời gian thực hiện:** Tuần 4(Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 19/07/2024)


**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Đầu tiên để xây dựng luồng xử lý hoạt động cho chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh phía backend của phần mềm. Ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu. Vì phần thao tác đến cơ sở dữ liệu là phần tài sản của công ty cho nên phần đó sẽ không được mô tả trong báo cáo.

****

Hình 2.10. Các lớp Dto sử dụng trong chức năng xem doanh thu

trung bình của chi nhánh


Dựa trên hình 2.10, sẽ có 2 Dto được xây dựng cho chức năng xem doanh thu trung bình là DetailInvoiceStatisticDto lớp Dto cho biết ngày và số lượng doanh thu trung bình của ngày đó. Và lớp InvoiceStatisticSearchDto cho biết danh sách các ngày và doanh thu trung bình của từng ngày tương ứng dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà người dụng chọn bên FE gửi qua.

****

Hình 2.11. Các Controller được xây dựng chức năng xem doanh thu   
trung bình của chi nhánh

Dựa trên hình 2.11, ta thấy sẽ có 2 controller được xây dựng. Hàm dùng để lấy báo cáo doanh thu trung bình là searchInvoiceStatistic bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE. Trong khi đó hàm exportInvoiceStatistic sẽ là API thực hiện chức năng xuất ra excel từ báo cáo đó.


Sau khi xây dựng hoàn tất các lớp Dto và xác định được các controller(API) sẽ có trong chức năng xem doanh thu trung bình. Phần tiếp sau đó chính là xây dựng các luồng xử lý cho chức năng tương ứng. Hàm để lấy cáo thông tin về doanh thu trung bình của chi nhánh theo từng ngày, thời gian người dụng chọn bên FE gửi qua là hàm searchInvoiceStatistic trong lớp service ReportServiceImpl. Hàm này chỉ đơn giản là lấy hết tất cả hóa đơn của chi nhánh trong thời gian FE gửi qua sau đó, xác định hiện báo cáo theo đơn vị này(ngày, giờ hay năm) sau đó gom các hóa đơn theo từng cụm đơn vị thời gian rồi tính tổng. cuối cùng là trả danh sách các ngày chứa tổng doanh thu trung bình của ngày tương ứng về SearchInvoiceStatistic bên Controller và controller trả về FE. Hàm xuất báo cáo ra file excel là exportInvoiceStatistic trong lớp service ExportInvoiceStatisticServiceImpl. Tương tự như hàm searchInvoiceStatistic đã trình bày trước đó, exportInvoiceStatistic sẽ lấy các thông tin về ngày và doanh thu trung bình theo từng ngày tương ứng nhưng khác ở chổ exportInvoiceStatistic sẽ không trả về Controller mà trực tiếp xuất file cho người dùng.

****

Hình 2.12. Các Hàm thực hiện nghiệp vụ được xây dựng cho chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh


**Lập Trình Fontend bằng Angular:**

Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot không lâu trước đó đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng, để lấy được thông tin cần cho chức năng xem doanh thu trung bình thông qua API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 2.13.

****


Hình 2.13. Các Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho chức năng xem doanh thu   
trung bình của chi nhánh

Trong hình 2.13 cho thấy, hàm getAllInvoiceStatistic sẽ thực hiện lấy thông tin cho báo cáo doanh thu trung bình dựa trên mã chi nhánh(storeId) đã được xây dựng bên BackEnd. Trong khi đó, hàm excelPrintInvoiceStatisticReport sẽ in cáo thông tin cho báo cáo dựa trên mã chi nhánh thành dạng file Excel thông qua API đã được xây dựng trước đó.



Hình 2.14. Lớp StatisticsComponent xây dựng FontEnd cho chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh

Lớp StatisticsComponent trong hình 2.14 chứa các biến ticketGraph và detailInvoice với tác dụng lần lượt là hiển thị báo cáo dưới dạng độ thị cột và dạng bảng chi tiết. Hàm getInvoiceStatisticCompleted để lấy dữ liệu thông qua hàm đã xây dựng trong hình 7 là getAllInvoiceStatistic. Trong khi đó hàm xuất báo cáo ra dạng excel là downloadInvoiceStatisticCompleted.


****

Hình 2.15. chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh sau khi hoàn thiện

Hình 2.15, cho thấy chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh khi bấm vào “run report” sau khi hoàn thiện. Chức năng này sẽ cho người dùng xem báo cáo dưới dạng bảng hoặc biểu đồ hoặc cả 2 tùy thuộc vào người dùng chọn trong “Display”. Và xuất Excel tùy ý khi bấm “Export Excel”.

**2.2.2 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng mới của chi nhánh**


Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần có 1 chức năng để cung cấp thêm thông tin về số lượng khách hàng mới đến sử dụng dịch vụ lần đầu cho các chi nhánh có trong hệ thống EZSalon. Chức năng nằm trong module Management sẽ cho biết đầy đủ thông tin về số lượng khách hàng mới theo ngày, tháng, năm dưới dạng bảng và biểu đồ. Ngoài ra còn có thể xuất dạng bảng thành file excel để phục vụ cho người dùng sử dụng.



*Hình 2.16. Mẫu thống kê số lượng khách hàng mới tại chi nhánh*


**Thời gian thực hiện:** Tuần 5(Từ ngày 22/07/2024 đến ngày 26/07/2024)

**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Đầu tiên để xây dựng luồng xử lý hoạt động cho chức năng xem thống kê số lượng khách hàng mới tại chi nhánh phía backend của phần mềm. Ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu như trong chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh đã được xây dựng trước đó. Vì phần thao tác đến cơ sở dữ liệu là phần tài sản của công ty cho nên phần đó sẽ không được mô tả trong báo cáo.

****

*Hình 2.17. Các lớp Dto sử dụng trong chức năng xem số lượng khách hàng mới của chi nhánh*

Dựa trên hình 2.17, sẽ có 2 Dto được xây dựng cho chức năng xem doanh thu trung bình là DetailNewCustomerStatisticDto lớp Dto cho biết ngày và số lượng khách hàng mới của ngày đó. Và lớp NewCustomerSearchDto cho biết danh sách các ngày và số lượng khách hàng mới của từng ngày tương ứng dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà người dụng chọn bên FE gửi qua.

****

*Hình 2.18. Các Controller được xây dựng chức năng xem thống kê số lượng khách hàng mới*

Dựa trên hình 2.18, ta thấy sẽ có 2 controller được xây dựng. Hàm dùng để lấy xem thống kê số lượng khách hàng mới là searchNewCustomerByDate bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE. Trong khi đó hàm exportNewCustomerStatistic sẽ là API thực hiện chức năng xuất ra excel từ thống kê đó.


Sau khi xây dựng hoàn tất các lớp Dto và xác định được các controller (API) sẽ có trong chức năng xem thống kê số lượng khách hàng mới. Phần tiếp sau đó chính là xây dựng các luồng xử lý cho chức năng tương ứng. Hàm để lấy thống kê số lượng khách hàng mới của chi nhánh theo từng ngày, thời gian người dụng chọn bên FE gửi qua là hàm searchNewCustomer trong lớp service ReportServiceImpl. Hàm này chỉ đơn giản là lấy hết tất cả khách hàng được tạo từ chi nhánh trong thời gian FE gửi qua sau đó, xác định hiện báo cáo theo đơn vị này(ngày, giờ hay năm) sau đó gom các khách hàng theo từng cụm đơn vị thời gian rồi tính tổng. Cuối cùng là trả về danh sách các ngày chứa tổng khách hàng mới của ngày tương ứng về searchNewCustomerByDate bên controller và controller trả về FE. Hàm xuất báo cáo ra file excel là exportNewCustomerStatistic trong lớp ExportCustomerStatisticServiceImpl. Tương tự như hàm searchNewCustomerByDate đã trình bày trước đó, exportNewCustomerStatistic sẽ lấy các thông tin về số lương khách hàng mới theo từng ngày tương ứng nhưng khác ở chổ exportNewCustomerStatistic sẽ không trả về Controller mà trực tiếp xuất file cho người dùng.

****

*Hình 2.19. Các Hàm thực hiện nghiệp vụ được xây dựng cho chức năng xem số lương khách hàng mới của chi nhánh*


**Lập Trình Fontend bằng Angular:**

Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot cho chức năng xem số lương khách hàng mới của chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng. Để lấy được thông tin cần cho chức năng ấy thông qua các API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 2.20.

****


*Hình 2.20. Các Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho chức năng xem số lượng khác hàng mới của chi nhánh*

Trong hình 2.20 cho thấy, hàm getNewCustomersStatistic sẽ thực hiện lấy thông tin cho số lượng khác hàng mới của chi nhánh dựa trên mã chi nhánh(storeId) đã được xây dựng bên BackEnd. Trong khi đó, hàm excelPrintNewCustomerStatistic sẽ in cáo thông tin cho báo cáo dựa trên mã chi nhánh thành dạng file Excel thông qua API đã được xây dựng trước đó.

****

*Hình 2.21. Lớp StatisticsComponent xây dựng FontEnd cho chức năng xem Số lương khách hàng mới của chi nhánh*

Lớp StatisticsComponent trong hình 2.21 cũng là lớp trong hình 2.6. Nhưng lúc này StatisticsComponent có thêm các biến Graph và detailNewcustomer với tác dụng lần lượt là hiển thị báo cáo dưới dạng độ thị cột và dạng bảng chi tiết. Hàm getNewCustomerStatisticCompleted để lấy dữ liệu thông qua hàm đã xây dựng trong hình 14 là getNewCustomerStatistic. Trong khi đó hàm xuất thống kê ra dạng excel là downloadNewCustomerStatisticCompleted.


****

*Hình 2.22. chức năng xem số lượng khách hàng mới của chi nhánh sau khi hoàn thiện*

Hình 2.22, cho thấy chức năng xem số lượng khách hàng mới của chi nhánh khi bấm vào “run report” sau khi hoàn thiện. Chức năng này sẽ cho người dùng xem thống kê dưới dạng bảng hoặc biểu đồ hoặc cả 2 tùy thuộc vào người dùng chọn trong “Display”. Và xuất Excel tùy ý khi bấm “Export Excel”.

**2.2.3 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng không quay lại của chi nhánh**


Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần có 1 chức năng để cung cấp thêm thông tin về số lượng khách hàng không quay lại cho các chi nhánh có trong hệ thống EZSalon. Chức năng nằm trong module Management sẽ cho biết đầy đủ thông tin về số lượng khách hàng không quay lại theo ngày, tháng, năm dưới dạng bảng. Ngoài ra còn có thể xuất dạng bảng thành file excel để phục vụ cho người dùng sử dụng.



*Hình 2.23. Mẫu thống kê số lượng khách hàng không quay lại chi nhánh*


**Thời gian thực hiện:** Tuần 5(Từ ngày 29/07/2024 đến ngày 02/08/2024)

**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Đầu tiên để xây dựng luồng xử lý hoạt động cho chức năng xem thống kê số lượng khách hàng không quay lại chi nhánh phía backend của phần mềm. Ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu như trong chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh đã được xây dựng trước đó. Vì phần thao tác đến cơ sở dữ liệu là phần tài sản của công ty cho nên phần đó sẽ không được mô tả trong báo cáo.



*Hình 2.24. Các lớp Dto sử dụng trong chức năng xem số lượng khách hàng   
không quay lại chi nhánh*


Đối với chức năng hiển thị thống kê số lương khách hàng không quay lại chi nhánh. Do không yêu cầu về hiển thị dạng biểu đồ nên có thể tái sử dụng lớp Dto CustomerDto đã được xây dựng sẵn để lấy chi tiết các khách hàng không quay lại chi nhánh. Để lọc ra được những khách hàng không quay lại trong khoảng thời gian được chọn thì việc xây dựng lớp, đối tượng mới để lấy dữ liệu NoReturnCustomerSearchDto là điều bắt buộc phải thực hiện.

****

*Hình 2.25. Các Hàm API để lấy dữ liệu cho chức năng xem số lượng khác hàng  
 không quay lại chi nhánh*


Dựa trên hình 2.25, ta thấy sẽ có 2 controller được xây dựng. Hàm dùng để lấy xem thống kê số lượng khách không quay lại chi nhánh là searchNoReturnCustomerStatistic bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE. Trong khi đó hàm exportNoReturnCustomerStatistic sẽ là API thực hiện chức năng xuất ra excel từ thống kê đó.

Sau khi xây dựng hoàn tất các lớp Dto và xác định được các controller (API) sẽ có trong chức năng xem thống kê số lượng khách không quay lại chi nhánh. Phần tiếp sau đó chính là xây dựng các luồng xử lý cho chức năng tương ứng. Hàm để lấy thống kê số lượng khách hàng không quay lại của chi nhánh theo từng ngày, thời gian người dụng chọn bên FE gửi qua là hàm searchNoReturnCustomerStatistic trong lớp service ReportServiceImpl. Hàm này chỉ đơn giản là lấy hết tất cả khách hàng không có hóa đơn tại chi nhánh trong thời gian FE gửi qua sau đó, xác định hiện báo cáo theo đơn vị này (ngày, giờ hay năm) sau đó gom các khách hàng theo từng cụm đơn vị thời gian rồi tính tổng. Cuối cùng là trả về danh sách các ngày chứa tổng khách hàng mới của ngày tương ứng về searchNoReturnCustomerStatistic bên controller và controller trả về FE. Hàm xuất báo cáo ra file excel là exportNoReturnCustomerStatistic trong lớp ExportNoReturnCustomerStatisticServiceImpl. Tương tự như hàm exportNoReturnCustomerStatistic đã trình bày trước đó, exportNewCustomerStatistic sẽ lấy các thông tin về số lương khách hàng không quay lại chi nhánh theo từng ngày tương ứng nhưng khác ở chổ exportNoReturnCustomerStatistic sẽ không trả về Controller mà trực tiếp xuất file cho người dùng.

****


*Hình 2.26. Các Hàm thực hiện nghiệp vụ được xây dựng cho chức năng xem số lương khách hàng không quay lại của chi nhánh*

**Lập Trình Fontend bằng Angular:** Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot cho chức năng xem số lương khách hàng không quay lại của chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng. Để lấy được thông tin cần cho chức năng ấy thông qua các API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 2.27.

****


*Hình 2.27. Các Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho chức năng xem số lượng khác hàng không quay lại của chi nhánh*

Trong hình 2.27 cho thấy, hàm searchNoReturnCustomerStatistic sẽ thực hiện lấy thông tin cho số lượng khác hàng không quay lại của chi nhánh dựa trên mã chi nhánh(storeId) đã được xây dựng bên BackEnd. Trong khi đó, hàm excelPrintNoReturnCustomerStatistic sẽ in cáo thông tin cho báo cáo dựa trên mã chi nhánh thành dạng file Excel thông qua API đã được xây dựng trước đó.



*Hình 2.28. Lớp StatisticsComponent xây dựng FontEnd cho chức năng xem Số lương không quay lại của chi nhánh*

Lớp StatisticsComponent trong hình 2.28 cũng là lớp trong hình 2.14. Nhưng lúc này StatisticsComponent có thêm biến detailNoReturncustomer với tác dụng là hiển thị báo cáo dưới dạng bảng một cách thật chi tiết và đầy đủ. Hàm getNoReturnCustomerCompleted để lấy dữ liệu thông qua hàm đã xây dựng trong hình 2.27 là getNoReturnCustomerStatistic. Trong khi đó hàm xuất thống kê ra dạng excel là downloadNoReturnCustomerStatisticCompleted.


****

*Hình 2.29. chức năng xem số lượng khách hàng không quay lại chi nhánh sau khi hoàn thiện*

Hình 2.29, cho thấy chức năng xem số lượng khách hàng không quay lại chi nhánh khi bấm vào “run report” sau khi hoàn thiện. Chức năng này sẽ cho người dùng xem thống kê dưới dạng bảng do số lượng khách hàng có thể rất nhiều nên sẽ có thêm các nút phân trang bên dưới. Và xuất Excel tùy ý khi bấm “Export Excel”.

**2.2.4 Tạo chức năng xem số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của chi nhánh**


Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần có 1 chức năng để cung cấp thêm thông tin về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cho các chi nhánh có trong hệ thống EZSalon. Chức năng nằm trong module Management sẽ cho biết đầy đủ thông tin về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh theo ngày, tháng, năm dưới dạng bảng. Ngoài ra còn có thể xuất dạng bảng thành file excel để phục vụ cho người dùng sử dụng.



*Hình 2.30. Mẫu thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh*

**Thời gian thực hiện:** Tuần 6(Từ ngày 29/07/2024 đến ngày 02/08/2024)

**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Cũng giống như các chức năng trước để xây dựng luồng xử lý hoạt động cho chức năng xem thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh phía backend của phần mềm. Ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu như trong chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh đã được xây dựng trước đó. Vì phần thao tác đến cơ sở dữ liệu là phần tài sản của công ty cho nên phần đó sẽ không được mô tả trong báo cáo.

****

*Hình 2.31. Các lớp Dto sử dụng trong chức năng xem số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh*


Đối với chức năng hiển thị thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh. Do không yêu cầu về hiển thị dạng biểu đồ nên có thể tái sử dụng lớp Dto CustomerDto đã được xây dựng sẵn để lấy chi tiết các khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh. Để lọc ra được những khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh trong khoảng thời gian được chọn thì việc xây dựng lớp, đối tượng mới để lấy dữ liệu VisistsCustomerSearchDto là điều bắt buộc phải thực hiện.

****

*Hình 2.32. Các Hàm API để lấy dữ liệu cho chức năng xem số lượng khác hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh*


Dựa trên hình 2.32, ta thấy sẽ có 2 controller được xây dựng. Hàm dùng để lấy xem thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh là searchVisistsCustomerStatistic bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE. Trong khi đó hàm exportVisitsCustomerStatistic sẽ là API thực hiện chức năng xuất ra excel từ thống kê đó.

Sau khi xây dựng hoàn tất các lớp Dto và xác định được các controller (API) sẽ có trong chức năng xem thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh. Phần tiếp sau đó chính là xây dựng các luồng xử lý cho chức năng tương ứng. Hàm để lấy thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh theo từng ngày, thời gian người dụng chọn bên FE gửi qua là hàm searchVisitsCustomerStatistic trong lớp service ReportServiceImpl. Hàm này chỉ đơn giản là lấy hết tất cả khách hàng có hóa đơn tại chi nhánh trong thời gian FE gửi qua sau đó, xác định hiện báo cáo theo đơn vị này(ngày, giờ hay năm) sau đó gom các khách hàng theo từng cụm đơn vị thời gian rồi tính tổng. Cuối cùng là trả về danh sách các ngày chứa tổng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngày tương ứng về searchVisitsCustomerStatistic bên controller và controller trả về FE. Hàm xuất báo cáo ra file excel là exportVisitsCustomerStatistic trong lớp ExportVisistCustomerStatisticServiceImpl. Tương tự như hàm exportNoReturnCustomerStatistic đã trình bày trước đó, exportVisistCustomerStatistic sẽ lấy các thông tin về số lương khách hàng mới theo từng ngày tương ứng nhưng khác ở chổ exportVisistCustomerStatistic sẽ không trả về Controller mà trực tiếp xuất file cho người dùng.

****


*Hình 2.33. Các Hàm thực hiện nghiệp vụ được xây dựng cho chức năng xem số lương khách hàng không quay lại của chi nhánh*

**Lập Trình Fontend bằng Angular:** Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot cho chức năng xem số lương khách hàng sử dụng dịch vụ của chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng. Để lấy được thông tin cần cho chức năng ấy thông qua các API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 2.34.

****


*Hình 2.34. Các Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho chức năng xem số lượng khác hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh*

Trong hình 2.34 cho thấy, hàm searchVisitsCustomerStatistic sẽ thực hiện lấy thông tin cho số lượng khác hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh dựa trên mã chi nhánh(storeId) đã được xây dựng bên BackEnd. Trong khi đó, hàm excelPrintVisitsCustomerStatistic sẽ in cáo thông tin cho báo cáo dựa trên mã chi nhánh thành dạng file Excel thông qua API đã được xây dựng trước đó.

****

*Hình 2.35. Lớp StatisticsComponent xây dựng FontEnd cho chức năng xem Số lương khách sử dụng dịch vụ tại chi nhánh*

Lớp StatisticsComponent trong hình 2.35 cũng là lớp trong hình 2.14. Nhưng lúc này StatisticsComponent có thêm biến detailVisitscustomer với tác dụng là hiển thị báo cáo dưới dạng bảng một cách thật chi tiết và đầy đủ. Hàm getVisitsCustomerCompleted để lấy dữ liệu thông qua hàm đã xây dựng trong hình 2.27 là searchVisitsCustomerStatistic. Trong khi đó hàm xuất thống kê ra dạng excel là downloadVisitsCustomerStatisticCompleted.

****

*Hình 2.36. chức năng xem số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh sau khi hoàn thiện*


Hình 2.36, cho thấy chức năng xem số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh khi bấm vào “run report” sau khi hoàn thiện. Chức năng này sẽ cho người dùng xem thống kê dưới dạng bảng do số lượng khách hàng có thể rất nhiều nên sẽ có thêm các nút phân trang bên dưới. Và xuất Excel tùy ý khi bấm “Export Excel”.

**2.2.5 Cập nhật lại chức năng Dashboard**

Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần chức năng Dashboard cung cấp thêm thông tin về số lượng khách hàng mới cho các chi nhánh có trong hệ thống EZSalon. Chức năng sẽ cho biết đầy đủ số lượng khách hàng mới sử dụng dịch vụ tại chi nhánh theo ngày, tháng, năm và tất cả năng dưới dạng số liệu và biểu đồ.

**Thời gian thực hiện:** Tuần 7(Từ ngày 05/08/2024 đến ngày 09/08/2024)


**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Theo quy trình lẽ ra ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu nhưng vì chức năng này đã có sẵn chỉ cần chỉnh sửa thêm thông tin số lương khách hàng không quay lại chi nhánh là đủ.



*Hình 2.37. cập nhật thêm API cho biết số lương khác hàng mới của chi nhánh*


Dựa trên hình 2.37, ta thấy sẽ có 1 hàm được xây dựng. Hàm dùng để lấy xem thống kê số lượng khác hàng mới lần đầu sử dụng dịch vụ tại chi nhánh là searchNewCustomerDashboard bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE.

**Lập Trình Fontend bằng Angular:** Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot cho chức năng xem số lương khác hàng mới của chi nhánh đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng. Để lấy được thông tin cần cho chức năng ấy thông qua các API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 2.38.

****


*Hình 2.38. Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho khách hàng mới cho Dashboard*

Trong hình 2.38 cho thấy, hàm searchNewCustomerDashboard sẽ thực hiện lấy thông tin cho số lượng khác hàng mới lần đầu sử dụng dịch vụ tại chi nhánh dựa trên mã chi nhánh(storeId) đã được xây dựng bên BackEnd.



*Hình 2.39. Bổ sung hàm vào lớp DashboardComponent*

Lớp DashboardComponent trong hình 2.39 đã dược được điều chỉnh thêm thông tin khách hàng mới trong chi nhánh. Hàm searchDataNewCustomerCompleted để lấy dữ liệu thông qua hàm đã xây dựng trong hình 2.38 là searchNewCustomerDashboard.




*Hình 2.30. Chức năng xem Dashboard sau khi hoàn thiện*

**2.2.6 Cập nhật lại chức năng xem lại các tin nhắn SMS đã gửi đến khách hàng**

Theo mô tả từ phản hồi của khách hàng, họ cần đổi mới chức năng xem lại các sms đã gửi. Chức năng nằm trong module Marketing sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sms đã gửi đến khách hàng bao gồm tất cả tin nhắn đã gửi thành công lẫn thất bại.

**Thời gian thực hiện:** Tuần 8(Từ ngày 12/08/2024 đến ngày 16/08/2024)


**Lập Trình Backend bằng Springboot:** Cũng giống như các chức năng trước để xây dựng luồng xử lý hoạt động cho chức năng xem lại tất cả các sms đã gửi đến cho người dùng phía backend của phần mềm. Ta cần xây dựng theo kiến trúc mà công ty đã xây dựng sẵn theo thứ tự xây dựng: Dto, Controller(API), Service, Repository hoặc DAL để truy xuất vào cơ sở dữ liệu như trong chức năng xem doanh thu trung bình của chi nhánh đã được xây dựng trước đó. Vì phần thao tác đến cơ sở dữ liệu là phần tài sản của công ty cho nên phần đó sẽ không được mô tả trong báo cáo.

****

*Hình 2.31. lớp Dto sử dụng trong chức năng xem lại các tin nhắn*

*đã gửi đến khách hàng*

Đối với chức năng xem lại các tin nhắn đã gửi đến khách hàng. Do không yêu cầu về hiển thị dạng biểu đồ nên có thể tái sử dụng lớp Dto CustomerDto đã được xây dựng sẵn để lấy chi tiết các tin nhắn đã gửi đến khách hàng. Điều đó được thể hiện quả lớp SmsReportingSearchDto trong hình 2.31.


****

*Hình 2.32. API để lấy dữ liệu cho chức năng xem lại các tin nhắn*

*đã gửi đến khách hàng*

Dựa trên hình 2.32, ta thấy sẽ có 1 controller được xây dựng. Hàm dùng để lấy xem lại các tin nhắn đã gửi đến khách hàng là getAllSMSSending bên phía BE sẽ thu thập dữ liệu và gửi sang phía FE.


Sau khi xây dựng hoàn tất các lớp Dto và xác định được các controller(API) sẽ có trong chức năng xem lại các tin nhắn đã gửi đến khách hàng. Phần tiếp sau đó chính là xây dựng các luồng xử lý cho chức năng tương ứng. Hàm để lấy tất cả các tin nhắn đã gửi đến khách hàng là hàm getAllSMSSending trong lớp service GetSmsBizImpl. Hàm này chỉ đơn giản là lấy hết tất cả các tin nhắn đã dược gửi cho khách hàng từ khi có phần mềm đến hiện tại. Cuối cùng là trả về danh sách các ngày chứa tổng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngày tương ứng về getAllSMSSending bên controller và controller trả về FE.



*Hình 2.33. Hàm thực hiện nghiệp vụ được xây dựng cho chức năng xem lại các*

*tin nhắn đã gửi đến khách hàng*


**Lập Trình Fontend bằng Angular:** Ở phần lập trình Backend bằng Spring boot cho chức năng xem lại các tin nhắn đã gửi đến khách hàng đã hoàn thành việc xây dựng các API cho chức năng. Để lấy được thông tin cần cho chức năng ấy thông qua các API và lớp Controller đã thực hiện, thì phía Fontend bằng Angular sẽ phải xây dựng các hàm để truy xuất đến các API đó được thể hiện hình 37.

****

*Hình 2.34. Hàm gọi đến API để lấy dữ liệu cho chức năng xem lại các*


*tin nhắn đã gửi đến khách hàng*

Trong hình 2.35 cho thấy, hàm getAllSmsSending sẽ thực hiện lấy các tin nhắn đã gửi đến khách hàng.

****

*Hình 2.36. Lớp AppSearchSmsCheckingAdvanceComponent xây dựng FontEnd cho chức năng xem lại các tin nhắn đã gửi đến khách hàng*

Lớp AppSearchSmsCheckingAdvanceComponent trong hình 2.36 chứa các hàm cơ bản để lấy dữ liệu từ bên BackEnd. Sẽ có nhiều loại tin nhắn đã dược gửi, người dùng có thể lọc ra loại tin nhắn, thời gian gửi bằng cách chọn lựa chọn tìm kiếm trên dao diện, lựa chọn đó sẽ kích hoạt hàm SearchSms để tìm theo ý người dùng muốn.



*Hình 2.37. chức năng xem lại các tin nhắn đã gửi đến*

*khách hàng sau khi hoàn thiện*

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP

Kết thúc thời gian thực tập 8 tuần tại công ty Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát, em đã đạt được những kết quả sau:

- Về kiến thức:

+ Em đã được cập nhật những kiến thức ngành công nghệ thông tin, đặc

biệt là về các công nghệ lập trình web.

+ Em đã có cơ hội hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm, từ các

bước phân tích, thực hiện và kiểm thử phần mềm.

- Về kỹ năng:

+ Em đã nâng cao được kỹ năng lập trình, đặc biệt là kỹ năng lập trình

hướng đối tượng, kỹ năng xử lý nghiệp vụ.

+ Em đã được bổ xung thêm hiểu biết về các framework thông dụng trong phát triển ứng dụng nói chung, web nói riêng

+ Em đã rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ

năng giải quyết vấn đề và kỹ năng quản lý thời gian.

- Về các công việc em đã thực hiện:

+ Số lượng công việc được giao: 22

+ Số lượng công việc hoàn thành: 22

+ Số lượng công việc chưa hoàn thành: 0

**BẢNG GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN**

Sinh viên có thể trình bày chi tiết hơn các công việc đã làm trong mỗi tuần (mẫu 6)

Cuối phần C này đính kèm là bảng GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN có chữ ký của chuyên gia hướng dẫn.

**BẢNG GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN**

Sinh viên có thể trình bày chi tiết hơn các công việc đã làm trong mỗi tuần (mẫu 6)

Cuối phần C này đính kèm là bảng GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP HÀNG TUẦN có chữ ký của chuyên gia hướng dẫn.

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Do chuyên gia doanh nghiệp đánh giá). mẫu 7

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Do giảng viên hướng dẫn đánh giá) mẫu 8

**Kết luận chương 3**

....

# CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua quá trình thực tập tại Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát trong vòng 8 tuần, em đã rút ra được những bài học quý giá sau:  
 **- Kiến thức:** Em đã được học hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng mới, bao gồm  
kiến thức về phát triển phần mềm, kiến thức về quản lý dự án, và kiến thức về  
làm việc nhóm.  
 **- Kinh nghiệm**: Em đã có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên  
nghiệp, năng động, và được học hỏi từ các anh chị có kinh nghiệm và cả các thực tập sinh mới vô khác.  
 **- Phát triển bản thân:** Em đã có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng làm  
việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, cũng như kỹ năng giải quyết vấn  
đề trong thời gian ngắn.  
 Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Ngọc Thanh Sang, Ban giám đốc và các anh chị nhân viên Công Ty Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ An Phát đã tạo điều kiện cho em có cơ hội thực tập quý giá này. Em hy vọng sẽ có cơ hội được làm việc tại công ty trong tương lai.