**Bài Tập Chương 4**

***MSSV: 3123410143***

***Họ Tên: Hồ Đắc Khả***

***SDT: 0941712219***

**Lab 4.19.**

**Bài làm :**

***“Dựa trên case study được cung cấp, tôi tiến hành phân tích và xác định các khái niệm quan trọng để xây dựng một mô hình Quan hệ Thực thể Mở rộng (EER) cho hệ thống quản lý thư viện.”***

**1. Phân loại (Classification): Các loại Thực thể và Mối quan hệ**

* **Member (Thành viên): Đại diện cho một người dùng đã đăng ký của thư viện.**
  + **Thuộc tính: CardID (Mã thẻ - Khóa chính), SSN (Khóa dự phòng, duy nhất), Name (Tên), HomeAddress (Địa chỉ nhà), CampusAddress (Địa chỉ trường), PhoneNumber (Số điện thoại), Photo (Ảnh), IssueDate (Ngày cấp), ExpirationDate (Ngày hết hạn).**
* **BookTitle (Đầu sách): Đại diện cho một tác phẩm sách trừu tượng, được xác định bởi ISBN.**
  + **Thuộc tính: ISBN (Khóa chính), Title (Tên sách), Author (Tác giả), SubjectArea (Lĩnh vực), Description (Mô tả), Language (Ngôn ngữ), Binding (Loại bìa: cứng/mềm).**
* **BookCopy (Bản sao sách): Một thực thể yếu đại diện cho một bản sao vật lý cụ thể của một BookTitle.**
  + **Thuộc tính: CopyID (Số thứ tự bản sao - Khóa riêng phần), Status (Trạng thái: có sẵn, đang mượn, thất lạc, v.v.) , Condittion (Trạng thái vật lí : Mới , Cũ , ..).**
* **LibraryStaff (Nhân viên thư viện): Đại diện cho nhân viên làm việc tại thư viện.**
  + **Thuộc tính: StaffID (Mã nhân viên - Khóa chính), Name (Tên), Position (Chức vụ) ,Birth\_day (Ngày sinh ) , Phone (Số điện thoại ) , Email.**
* **Loan (Lượt mượn): Đại diện cho sự kiện một thành viên mượn một bản sao sách.**
  + **Thuộc tính: LoanID (Mã lượt mượn - Khóa chính), LoanDate (Ngày mượn), DueDate (Ngày hẹn trả), ReturnDate (Ngày trả thực tế).**
* **Department(Bộ phân / Khu vực sách): DeptID(Khóa chính) , Name(Tên của bộ phận đó).**
* **HAS\_COPY: Mối quan hệ xác định 1-N giữa BookTitle và BookCopy. Mỗi BookTitle có thể có nhiều BookCopy, nhưng mỗi BookCopy chỉ thuộc về một BookTitle.**
* **BORROWS: Mối quan hệ N-M giữa Member và BookCopy, được thể hiện qua thực thể Loan.**
* **PROCESSED\_BY: Mối quan hệ 1-N giữa LibraryStaff (cụ thể là CheckOutStaff) và Loan. Một nhân viên xử lý nhiều lượt mượn, một lượt mượn được xử lý bởi một nhân viên.**

**2. Các loại trừu tượng khác (Other Abstractions)**

* **Member được chuyên biệt hóa thành:**
  + **Professor (Giáo sư): Có các quy tắc mượn sách riêng.**
  + **RegularMember (Thành viên thường): Gồm sinh viên và các đối tượng khác.**
  + **Ràng buộc: Rời rạc (disjoint) và Toàn phần (total). Mỗi thành viên phải thuộc một trong hai nhóm và không thể thuộc cả hai.**
* **BookTitle được chuyên biệt hóa thành:**
  + **LendableBook (Sách cho mượn): Sách có thể được mượn.**
  + **NonLendableBook (Sách không cho mượn): Bao gồm sách tham khảo, sách hiếm, bản đồ.**
  + **Ràng buộc: Rời rạc (disjoint) và Toàn phần (total). Mọi đầu sách phải được phân loại là cho mượn được hoặc không.**
* **LibraryStaff được chuyên biệt hóa thành:**
  + **ChiefLibrarian (Thủ thư trưởng)**
  + **DepartmentalAssociateLibrarian (Thủ thư Liên kết Phòng ban)**
  + **ReferenceLibrarian (Thủ thư Tham khảo)**
  + **CheckOutStaff (Nhân viên Quầy mượn trả)**
  + **LibraryAssistant (Trợ lý Thư viện)**
  + **Ràng buộc: Rời rạc (disjoint) và Bộ phận (partial). Có thể có những vai trò nhân viên khác không được liệt kê.**
* **Member: Được định danh bởi CardID (khóa chính) và SSN (khóa dự bị).**
* **BookTitle: Được định danh duy nhất bởi ISBN.**
* **BookCopy: Là một thực thể yếu, được định danh bởi khóa riêng phần CopyNumber và mối quan hệ với thực thể chủ BookTitle (thông qua ISBN).**
* **Loan: Được định danh bởi một khóa nhân tạo LoanID.**
* **Thực thể Loan có thể được xem như một sự kết tập. Nó tổng hợp thông tin từ một Member, một BookCopy, và một LibraryStaff (người thực hiện giao dịch) để tạo thành một khái niệm duy nhất là "sự kiện mượn sách".**

**3. Ràng buộc số lượng (Cardinality Constraints)**

* **Member – Loan: Một Member có thể có từ (0, 5) lượt mượn đang hoạt động. Một Loan phải thuộc về chính xác (1, 1) Member.**
* **BookCopy – Loan: Một BookCopy tại một thời điểm có thể đang được mượn bởi (0, 1) Loan. Một Loan phải liên quan đến chính xác (1, 1) BookCopy.**
* **BookTitle – BookCopy: Một BookTitle có thể có từ (1, N) BookCopy (Mọi sách yêu cầu phải tồn tại ít nhất một bản sao). Một BookCopy phải thuộc về chính xác (1, 1) BookTitle.**
* **CirculationClerk – Loan: CirculationClerk có thể xử lý (0, N) Loan. Một Loan phải được xử lý bởi (1, 1) CirculationClerk.**

**4. Các chi tiết ảnh hưởng đến thiết kế sau này (nhưng không ảnh hưởng đến thiết kế khái niệm)**


**Đây là các thông tin mang tính thống kê, hữu ích cho việc tối ưu hóa hiệu năng (đánh chỉ mục, phân hoạch bảng) và tạo báo cáo, nhưng không làm thay đổi cấu trúc của các thực thể và mối quan hệ.**

* **Số lượng thành viên (16,000), đầu sách (100,000), và bản sao (250,000).**
* **Tỷ lệ trung bình 2.5 bản sao/đầu sách.**
* **Khoảng 10% số bản sao đang được cho mượn tại mọi thời điểm.**
* **Thời gian trả sách thực tế (3-4 tuần).**
* **Tỷ lệ thành viên cần gửi thông báo nhắc nhở (5%).**
* **Tỷ lệ sách quá hạn không được trả lại (5%).**
* **Thống kê về các thành viên tích cực và không tích cực (ví dụ: top 10% chiếm 40% lượt mượn, 20% thành viên không bao giờ mượn sách).**

**5. Các ràng buộc ngữ nghĩa (Semantic Constraints / Business Rules)**

* **Quy tắc mượn sách của Thành viên thường:**
  + **Thời gian mượn: 21 ngày.**
  + **Thời gian ân hạn: 1 tuần.**
* **Quy tắc mượn sách của Giáo sư:**
  + **Thời gian mượn: 3 tháng.**
  + **Thời gian ân hạn: 2 tuần.**
* **Quy tắc chung:**
  + **Một thành viên chỉ được phép mượn tối đa 5 cuốn sách cùng một lúc.**
  + **Thẻ thư viện có giá trị trong 4 năm và cần được gia hạn.**
  + **ISBN là định danh duy nhất cho mỗi đầu sách (bao gồm cả phiên bản, ngôn ngữ, hoặc loại bìa khác nhau).**
  + **Một số loại sách (tham khảo, quý hiếm, bản đồ) được phân loại là không cho mượn (NonLendableBook).**
  + **Giáo sư mới được tự động tạo tài khoản thành viên từ hồ sơ nhân viên.**

**6. Sơ đồ EER .**

****