

Báo cáo Project Nhập môn kỹ thuật phần mềm

Đề tài: Hệ thống chăm sóc thú cưng



Nhóm B

[1 Giới thiệu 4](#_Toc168511107)

[1.1 Danh sách thành viên và phân công công việc 4](#_Toc168511108)

[1.2 Tóm tắt dự án 4](#_Toc168511109)

[1.2.1 Mục tiêu chính của dự án 4](#_Toc168511110)

[1.2.2 Các công nghệ sử dụng 4](#_Toc168511111)

[1.2.3 Kết quả mong đợi 5](#_Toc168511112)

[1.3 Giới thiệu dự án 5](#_Toc168511113)

[1.3.1 Bối cảnh và lý do thực hiện dự án 5](#_Toc168511114)

[1.3.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án 5](#_Toc168511115)

[2 Phân tích yêu cầu 7](#_Toc168511116)

[2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 7](#_Toc168511117)

[2.1.1 Quản lý thông tin thú cưng 7](#_Toc168511118)

[2.1.2 Quản lý hồ sơ bệnh án của thú cưng 7](#_Toc168511119)

[2.1.3 Quản lý dịch vụ và đặt chỗ 7](#_Toc168511120)

[2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) 7](#_Toc168511121)

[2.2.1 Hiệu suất 7](#_Toc168511122)

[2.2.2 Bảo mật 7](#_Toc168511123)

[2.2.3 Khả năng mở rộng 8](#_Toc168511124)

[3 Thiết kế hệ thống 9](#_Toc168511125)

[3.1 Kiến trúc ứng dụng 9](#_Toc168511126)

[3.1.1 Front-end (React) 9](#_Toc168511127)

[3.1.2 Back-end (.NET) 9](#_Toc168511128)

[3.1.3 Database (SQL Server) 9](#_Toc168511129)

[3.2 Kiến trúc cơ sở dữ liệu 9](#_Toc168511130)

[3.2.1 Sơ đồ thực thể liên kết 9](#_Toc168511131)

[3.2.2 Sơ đồ CSDL 11](#_Toc168511132)

[3.2.3 Chi tiết từng bảng 11](#_Toc168511133)

[3.3 Xác định Use case 15](#_Toc168511134)

[3.3.1 Biểu đồ Use case 15](#_Toc168511135)

[3.3.2 Các Use case chính 15](#_Toc168511136)

[3.4 Thiết kế các package 16](#_Toc168511137)

[3.4.1 Biểu đồ package tổng quát 16](#_Toc168511138)

[3.4.2 Vai trò của từng package 16](#_Toc168511139)

[3.4.3 Phụ thuộc và quan hệ giữa các package 18](#_Toc168511140)

[3.5 Chi tiết các lớp trong các package 19](#_Toc168511141)

[3.5.1 Models 19](#_Toc168511142)

[3.5.2 Services 20](#_Toc168511143)

[3.5.3 Repositories 22](#_Toc168511144)

[3.5.4 Controllers 24](#_Toc168511145)

[3.5.5 DTOs 25](#_Toc168511146)

[3.6 Xác thực và xác quyền người dùng trong hệ thống 26](#_Toc168511147)

[3.6.1 Xác thực người dùng 27](#_Toc168511148)

[3.6.2 Quy trình xác thực người dùng 27](#_Toc168511149)

[3.6.3 Xác quyền người dùng 28](#_Toc168511150)

[3.7 Thiết kế giao diện người dùng 29](#_Toc168511151)

[3.7.1 Giao diện trang chủ 29](#_Toc168511152)

[3.7.2 Giao diện trang login: 30](#_Toc168511153)

[3.7.3 Giao diện trang đăng ký 31](#_Toc168511154)

[3.7.4 Danh sách các Pet: 31](#_Toc168511155)

[3.7.5 Trang quản lý các dịch vụ và phòng thuê 34](#_Toc168511156)

[4 Triển khai hệ thống 37](#_Toc168511157)

[4.1 Cấu trúc triển khai 37](#_Toc168511158)

[4.1.1 Back-end API 37](#_Toc168511159)

[4.1.2 Cơ sở dữ liệu 37](#_Toc168511160)

[4.1.3 Front-end Web 37](#_Toc168511161)

[4.2 Quy trình triển khai (Deployment Process) 37](#_Toc168511162)

[4.2.1 Back-end API trên Azure Web App 37](#_Toc168511163)

[4.2.2 Cơ sở dữ liệu trên Azure SQL Server 38](#_Toc168511164)

[4.2.3 Front-end Web trên Vercel 38](#_Toc168511165)

[4.2.4 Kết nối Back-end API và Cơ sở dữ liệu: 38](#_Toc168511166)

[4.2.5 Kết nối Front-end Web và Back-end API: 38](#_Toc168511167)

[4.2.6 Bảo mật 39](#_Toc168511168)

# Giới thiệu

## Danh sách thành viên và phân công công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **MSSV** | **Công việc đảm nhận** |
| **Hoàng Nguyên Vũ** | 20215171 | - Code phần back-end bao gồm thực thi CSDL và thiết kế phát triển API.  - Tổng hợp báo cáo. |
| Nguyễn Hữu Minh | 20215091 | - Thiết kế cấu trúc CSDL.  - Code phần front-end bao gồm thiết kế giao diện người dùng cho trang web. |
| Lê Quốc Việt | 20215166 | - Code phần front-end bao gồm thiết kế giao diện người dùng cho trang web. |
| Hoàng Quốc Trung | 20215154 | - Code phần front-end bao gồm thiết kế giao diện người dùng cho trang web. |

## Tóm tắt dự án

### Mục tiêu chính của dự án

Mục tiêu tổng quát: Phát triển một hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng hiệu quả và tiện lợi.

Các mục tiêu cụ thể:

* Tạo ra một hệ thống quản lý thông tin thú cưng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử y tế và các dịch vụ đã sử dụng.
* Cung cấp công cụ quản lý lịch hẹn và chăm sóc thú cưng.
* Đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.

### Các công nghệ sử dụng

Công nghệ Back-end:

* .NET: Sử dụng .NET Framework để phát triển các dịch vụ web và API cho hệ thống.

Cơ sở dữ liệu:

* SQL Server: Sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

Công nghệ Front-end:

* React: Sử dụng React để phát triển giao diện người dùng thân thiện và tương tác.

Công cụ và framework hỗ trợ khác:

* Material Tailwind: Sử dụng bộ giao diện từ Material Tailwind để thiết kế một giao diện người dùng đẹp mắt, dễ sử dụng.
* Entity Framework: Sử dụng Entity Framework để tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server.
* ASP.NET Core: Sử dụng ASP.NET Core để phát triển các dịch vụ back-end.

### Kết quả mong đợi

Hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng sẽ hoạt động ổn định và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đặt ra.

Các lợi ích cụ thể:

* Cải thiện hiệu quả quản lý thông tin và dịch vụ.
* Giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.
* Nâng cao trải nghiệm của khách hàng và thú cưng.

Triển khai mở rộng sản phẩm trong tương lai

## Giới thiệu dự án

### Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Trong những năm gần đây, số lượng thú cưng được nuôi dưỡng trong các gia đình ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc thú cưng cũng tăng theo. Các trung tâm chăm sóc thú cưng đang trở thành điểm đến phổ biến cho những người nuôi thú cưng để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho thú cưng của họ. Tuy nhiên, nhiều trung tâm vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý thông tin và dịch vụ một cách hiệu quả.

Hiện tại, nhiều trung tâm chăm sóc thú cưng sử dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc sử dụng các phần mềm không chuyên dụng, dẫn đến việc quản lý thông tin không nhất quán, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của trung tâm mà còn gây ra sự không hài lòng cho khách hàng.

Vì lý do này, dự án phát triển hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng được thực hiện nhằm tạo ra một giải pháp quản lý toàn diện, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của các trung tâm chăm sóc thú cưng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

### Mục tiêu và phạm vi của dự án

Mục tiêu của dự án:

* Phát triển một hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý thông tin, lịch hẹn, dịch vụ và thanh toán.
* Cung cấp một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, giúp các nhân viên trung tâm dễ dàng quản lý và cập nhật thông tin.
* Đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và hồ sơ y tế của thú cưng.

Phạm vi của dự án:

* Quản lý thông tin thú cưng: Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của thú cưng, bao gồm tên, giống, tuổi, và các thông tin y tế liên quan.
* Quản lý lịch hẹn và chăm sóc: Hỗ trợ lên lịch và quản lý các cuộc hẹn khám và chăm sóc thú cưng, đảm bảo không có sự chồng chéo và nhầm lẫn trong lịch trình.
* Quản lý hồ sơ y tế: Lưu trữ và truy xuất hồ sơ y tế của thú cưng, bao gồm các ghi chú y tế, lịch sử điều trị, và các kết quả xét nghiệm.
* Báo cáo và thống kê: Cung cấp các báo cáo và thống kê liên quan đến hoạt động của trung tâm, giúp quản lý theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

# Phân tích yêu cầu

## Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

### Quản lý thông tin thú cưng

Mô tả: Hệ thống sẽ lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của thú cưng, bao gồm tên, giống, tuổi, màu sắc, và các thông tin liên quan khác.

Chức năng cụ thể:

* Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin thú cưng.
* Liên kết thông tin thú cưng với thông tin chủ sở hữu.
* Cập nhật thông tin y tế cơ bản của thú cưng.

### Quản lý hồ sơ bệnh án của thú cưng

Mô tả: Hệ thống sẽ lưu trữ và quản lý thông tin về bệnh án của từng thú cưng, bao gồm ngày giờ khám, chẩn đoán, tên bác sĩ, kê đơn thuốc, chế độ ăn, và ngày tái khám dự kiến.

Chức năng cụ thể:

* Tạo và quản lý các hồ sơ bệnh án cho từng thú cưng.
* Gửi thông báo nhắc nhở cho chủ sở hữu trước khi ngày tái khám diễn ra.
* Theo dõi và quản lý bệnh tình của thú cưng.

### Quản lý dịch vụ và đặt chỗ

Mô tả: Hệ thống sẽ quản lý danh sách các dịch vụ cung cấp tại trung tâm, theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ và hỗ trợ quá trình thanh toán nhanh chóng và thuận tiện.

Chức năng cụ thể:

* Quản lý danh sách các dịch vụ chăm sóc thú cưng.
* Hỗ trợ đặt chỗ cho các dịch vụ.
* Theo dõi và quản lý trạng thái sử dụng dịch vụ của từng thú cưng.

## Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

### Hiệu suất

Mô tả: Hệ thống cần đảm bảo hiệu suất hoạt động cao, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của người dùng và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Yêu cầu cụ thể:

* Thời gian phản hồi của hệ thống không quá 2 giây cho các thao tác chính.
* Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời ít nhất 1000 yêu cầu từ người dùng.

### Bảo mật

Mô tả: Hệ thống cần đảm bảo tính bảo mật cao, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và hồ sơ y tế của thú cưng.

Yêu cầu cụ thể:

* Sử dụng các phương thức mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
* Áp dụng các cơ chế xác thực và phân quyền người dùng chặt chẽ.
* Đảm bảo hệ thống tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

### Khả năng mở rộng

Mô tả: Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của trung tâm chăm sóc thú cưng trong tương lai.

Yêu cầu cụ thể:

* Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module để dễ dàng mở rộng và nâng cấp.
* Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống khác khi cần thiết.
* Khả năng mở rộng về số lượng người dùng và dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.

# Thiết kế hệ thống

## Kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc ứng dụng của hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

### Front-end (React)

* Components: Tạo các thành phần giao diện người dùng.
* Redux: Quản lý trạng thái ứng dụng.
* Router: Quản lý điều hướng giữa các trang.

### Back-end (.NET)

* Controllers: Xử lý các yêu cầu từ frontend và gọi các dịch vụ cần thiết.
* Services: Chứa logic nghiệp vụ của hệ thống.
* Repositories: Giao tiếp với cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác CRUD.
* DTOs (Data Transfer Objects): Chuyển đổi dữ liệu giữa các lớp.

### Database (SQL Server)

* Tables: Lưu trữ dữ liệu về thú cưng, lịch hẹn, hồ sơ y tế, dịch vụ, và người dùng.
* Stored Procedures: Thực hiện các thao tác phức tạp với cơ sở dữ liệu.

## Kiến trúc cơ sở dữ liệu

### Sơ đồ thực thể liên kết

A black and white image of a network

Description automatically generated

### Sơ đồ CSDL

A screenshot of a computer

Description automatically generated

### Chi tiết từng bảng

#### AspNetUsers

Mô tả: Lưu trữ thông tin người dùng hệ thống.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | nvarchar(450) | Khóa chính |
| FirstName | nvarchar(50) | Tên |
| LastName | nvarchar(50) | Họ |
| ProfilePictureUrl | nvarchar(MAX) | Link ảnh đại diện |
| UserName | nvarchar(256) | Tên người dùng |
| Email | nvarchar(256) | Email |
| PasswordHash | nvarchar(256) | Mật khẩu đã ma hoá |
| PhoneNumber | nvarchar(50) | Số điện thoại |
| District | nvarchar(50) | Quận/Huyện |

#### AspNetRoles

Mô tả: Lưu trữ thông tin về các vai trò người dùng.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | nvarchar(450) | Khóa chính |
| Name | nvarchar(256) | Tên role |
| NormalizedName | nvarchar(256) |  |

#### AspNetUserRoles

Mô tả: Liên kết giữa người dùng và vai trò.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| UserId | nvarchar(450) | Khóa tham chiếu đến AspNetUsers |
| RoleId | nvarchar(450) | Khoá tham chiếu đến AspNetRoles |

#### RefreshTokens

Mô tả: Lưu trữ thông tin về các mã làm mới (refresh token) để duy trì phiên đăng nhập.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | int | Khóa chính |
| UserId | nvarchar(450) | Tên role |
| Token | nvarchar(256) | Refresh token |
| ExpiryDate | datetime2(7) | Ngày hết hạn |
| IsRevoked | Bit | Trạng thái huỷ |

#### Pets

Mô tả: Lưu trữ thông tin về thú cưng.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | int | Khóa chính |
| Name | nvarchar(50) | Tên thú cưng |
| Age | int | Tuổi thú cưng |
| Species | nvarchar(50) | Loài |
| Breed | nvarchar(50) | Giống |
| ImageUrl | nvarchar(MAX) | Link ảnh |
| Gender | Nvarchar(50) | Giới tính |
| OwnerId | nvarchar(450) | Tham chiếu đến AspNetUsers |

#### MedicalRecords

Mô tả: Lưu trữ hồ sơ y tế của thú cưng.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | int | Khóa chính |
| Date | datetime2(7) | Ngày ghi nhận hồ sơ |
| Diagnosis | nvarchar(MAX) | Chẩn đoán |
| Doctor | nvarchar(256) | Tên bác sĩ |
| Diet | nvarchar(MAX) | Chế độ ăn |
| Medication | nvarchar(MAX) | Đơn thuốc |
| Notes | nvarchar(MAX) | Ghi chú |

#### GroomingServices

Mô tả: Lưu trữ thông tin về các dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | int | Khóa chính |
| Name | nvarchar(256) | Tên dịch vụ |
| Description | nvarchar(MAX) | Mô tả dịch vụ |
| Price | decimal(18, 2) | Giá dịch vụ |

#### PetGroomingServices

Mô tả: Liên kết giữa thú cưng và các dịch vụ chăm sóc đã đặt cho thú cưng đó.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | Int | Khoá chính |
| PetId | int | Khóa tham chiếu đến Pets |
| GroomingServiceId | Int | Khoá tham chiếu đến GroomingServices |
| Date | datetime2(7) | Ngày sử dụng dịch vụ |
| TotalPrice | decimal(18, 2) | Tổng giá tiền |
| Notes | nvarchar(MAX) | Ghi chú |

#### Rooms

Mô tả: Lưu trữ thông tin về các phòng chăm sóc và lưu giữ thú cưng.

Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | int | Khóa chính |
| Name | nvarchar(256) | Tên phòng |
| Description | nvarchar(MAX) | Mô tả dịch vụ |
| Price | decimal(18, 2) | Giá phòng |

#### PetRooms

Mô tả: Liên kết giữa thú cưng và các phòng đã sử dụng.


Thuộc tính:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id | Int | Khoá chính |
| PetId | int | Khóa tham chiếu đến Pets |
| RoomId | Int | Khoá tham chiếu đến Room |
| CheckIn | datetime2(7) | Ngày nhận phòng |
| CheckOut | datetime2(7) | Ngày trả phòng |
| IsIn | Bit | Trạng thái phòng |
| TotalPrice | decimal(18, 2) | Tổng giá tiền |
| Notes | nvarchar(MAX) | Ghi chú |

## Xác định Use case

### Biểu đồ Use case

Dưới đây là biểu đồ Use Case cho hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng, mô tả các thực thể và chức năng chính của hệ thống.



### Các Use case chính

#### Quản lý tài khoản người dùng

* Đăng nhập/Đăng xuất
* Thêm/Sửa/Xóa tài khoản người dùng
* Phân quyền người dùng

#### Quản lý thông tin thú cưng

* Thêm/Sửa/Xóa thông tin thú cưng
* User chỉ có thể truy cập vào thông tin của các thú cưng do mình sở hữu.

#### Quản lý hồ sơ bệnh án

* Thêm/Sửa/Xóa hồ sơ y tế
* Tìm kiếm hồ sơ y tế

#### Quản lý dịch vụ chăm sóc

* Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ chăm sóc
* Quản lý danh sách dịch vụ (quyền Admin)

#### Quản lý đặt phòng và đặt dịch vụ

* Đặt phòng cho thú cưng
* Cập nhật thông tin đặt phòng
* Xóa thông tin đặt phòng

#### Quản lý báo cáo và thống kê (quyền Admin)

* Xem báo cáo
* Tạo thống kê

## Thiết kế các package

Hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng được tổ chức theo các package chính để đảm bảo tính modular và dễ bảo trì. Các package chính bao gồm: Controllers, Models, DTOs, Repositories, và Services.

### Biểu đồ package tổng quát

A diagram of a service

Description automatically generated

### Vai trò của từng package

#### Controllers

Nhận các yêu cầu từ người dùng, xử lý các yêu cầu đó bằng cách gọi các service tương ứng và trả về phản hồi (dưới dạng DTO) cho người dùng.

#### Models

Biểu diễn cấu trúc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, đại diện cho các thực thể trong hệ thống như User, Pet, MedicalRecord, GroomingService, Room, PetRoom, và PetGroomingService.

#### DTOs (Data Transfer Objects)

**Bảo vệ dữ liệu:** DTOs giúp tách biệt các thực thể cơ sở dữ liệu (Models) khỏi tầng presentation (Controllers). Điều này đảm bảo rằng các chi tiết nội bộ của Models không bị lộ ra ngoài khi dữ liệu được truyền tải qua các giao diện ứng dụng.

**Bảo mật:** Giúp hạn chế việc truy cập trực tiếp vào các thuộc tính nhạy cảm của Models. Bằng cách chỉ truyền những thông tin cần thiết qua DTOs, hệ thống có thể giảm thiểu nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm.

#### Repositories

Repositories đóng vai trò như một tầng trung gian giữa các Services và cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) với các thực thể (Entities) trong cơ sở dữ liệu. Các chức năng chính của Repositories bao gồm:

* Quản lý truy cập dữ liệu:
* Cung cấp các phương thức để truy xuất và thay đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mà không cần lộ chi tiết của các thao tác SQL.
* Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu khi thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu.
* Tách biệt logic truy xuất dữ liệu:
* Tách biệt logic truy xuất dữ liệu khỏi logic nghiệp vụ, giúp tăng tính tái sử dụng và dễ bảo trì của mã nguồn.
* Giúp các Services tập trung vào logic nghiệp vụ mà không cần quan tâm đến cách dữ liệu được lưu trữ hay truy xuất.
* Cung cấp giao diện truy xuất dữ liệu:
* Định nghĩa các giao diện truy xuất dữ liệu chung để có thể dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.

#### Services

Services trong hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện logic nghiệp vụ (business logic) của ứng dụng. Chúng là tầng trung gian giữa Controllers và Repositories, đảm bảo rằng các yêu cầu từ người dùng được xử lý đúng cách và dữ liệu được thao tác hợp lý. Dưới đây là các vai trò chi tiết của Services:

* **Xử lý nghiệp vụ:** Services là nơi chứa đựng logic nghiệp vụ của ứng dụng. Mọi thao tác tính toán, kiểm tra, và xử lý dữ liệu đều được thực hiện tại đây.
* **Truy xuất và lưu trữ dữ liệu:** Services sử dụng các Repositories để truy xuất và lưu trữ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Chúng gọi các phương thức của Repositories để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
* **Đóng gói logic truy vấn:** Services có thể thực hiện các truy vấn phức tạp hoặc thao tác dữ liệu bằng cách kết hợp nhiều phương thức từ các Repositories khác nhau.
* **Giảm phụ thuộc trực tiếp:** Bằng cách sử dụng Services, Controllers không cần phải biết chi tiết về cách dữ liệu được lưu trữ hoặc truy xuất, giảm phụ thuộc và tăng tính linh hoạt.
* **Chuyển đổi dữ liệu:** Services tạo ra và sử dụng DTOs để chuyển dữ liệu giữa các tầng của ứng dụng. Chúng chuyển đổi dữ liệu từ các Models sang DTOs trước khi gửi đến Controllers và ngược lại.

### Phụ thuộc và quan hệ giữa các package

Trong kiến trúc phần mềm, các package phụ thuộc lẫn nhau và tham chiếu lẫn nhau để thực hiện các chức năng của hệ thống. Dưới đây là giải thích về dependency (sự phụ thuộc) và reference (sự tham chiếu) giữa các package chính trong hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng.

#### Controllers

**Services:** Controllers phụ thuộc vào Services để thực hiện các logic nghiệp vụ. Mỗi khi có một yêu cầu từ người dùng, controller sẽ gọi các phương thức trong các service tương ứng để xử lý yêu cầu đó.

* Ví dụ: UserController sẽ gọi UserService để thực hiện các thao tác liên quan đến người dùng.

**DTOs:** Controllers sử dụng DTOs để nhận dữ liệu từ người dùng và trả dữ liệu về cho người dùng. DTOs giúp chuyển dữ liệu một cách an toàn giữa tầng presentation và tầng business logic.

* Ví dụ: PetController sẽ nhận PetDTO từ người dùng để thêm thông tin thú cưng mới và trả PetDTO về cho người dùng sau khi lấy thông tin thú cưng từ PetService.

#### Services

**Repositories:** Services phụ thuộc vào Repositories để thực hiện các thao tác CRUD trên cơ sở dữ liệu. Mỗi service sẽ gọi các phương thức của repository tương ứng để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

* Ví dụ: PetService sẽ gọi PetRepository để lưu trữ hoặc lấy thông tin thú cưng từ cơ sở dữ liệu.

**DTOs:** Services sử dụng DTOs để nhận dữ liệu từ controllers và trả dữ liệu về cho controllers sau khi xử lý logic nghiệp vụ.

* Ví dụ: MedicalRecordService sẽ nhận MedicalRecordDTO từ MedicalRecordController, xử lý logic và trả về MedicalRecordDTO đã cập nhật cho người dùng

**Models:** Services có thể sử dụng Models để biểu diễn dữ liệu dưới dạng đối tượng trong quá trình xử lý logic nghiệp vụ.

* Ví dụ: MedicalRecordService sẽ làm việc với đối tượng MedicalRecord trước khi chuyển đổi sang MedicalRecordDTO để trả về cho MedicalRecordController.

#### Repositories

**Models:** Repositories phụ thuộc vào Models để biểu diễn cấu trúc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Mỗi repository sẽ tương tác với các đối tượng model để thực hiện các thao tác CRUD.

* Ví dụ: UserRepository sẽ làm việc với đối tượng User để lưu trữ và truy xuất thông tin người dùng.

**DataContext:** Repositories phụ thuộc vào một lớp DataContext để quản lý kết nối và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

* Ví dụ: PetRepository sẽ sử dụng DbContext để thực hiện các truy vấn SQL.

#### DTOs

**Models:** DTOs thường được ánh xạ từ Models và ngược lại. Chúng được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các tầng của ứng dụng mà không làm lộ các chi tiết của mô hình dữ liệu nội bộ.

* Ví dụ: PetDTO sẽ ánh xạ từ đối tượng Pet trong PetService trước khi được gửi đến PetController.

#### Models

**Repositories:** Models được sử dụng bởi Repositories để biểu diễn cấu trúc dữ liệu khi tương tác với cơ sở dữ liệu.

* Ví dụ: Appointment model sẽ được sử dụng trong AppointmentRepository để thực hiện các thao tác CRUD.

**Services:** Models cũng có thể được sử dụng trong Services để xử lý logic nghiệp vụ trước khi chuyển đổi sang DTOs.

* Ví dụ: MedicalRecord sẽ được sử dụng trong MedicalRecordService để xử lý dữ liệu trước khi chuyển đổi sang MedicalRecordDTO.

## Chi tiết các lớp trong các package

### Models

Sơ đồ lớp trong package Models:



BaseEntity: Lớp cơ bản cung cấp các thuộc tính chung như Id, CreatedAt, và UpdatedAt.

AppUser: Đại diện cho người dùng hệ thống, có mối quan hệ 1-n với Pet.

RefreshToken: Đại diện cho các refresh token được dùng để cấp lại token trong hệ thống xác thực người dùng.

Pet: Đại diện cho thú cưng, có mối quan hệ 1-n với MedicalRecord, PetGroomingService, và PetRoom.

MedicalRecord: Đại diện cho hồ sơ y tế của thú cưng, liên kết một chiều với Pet.

Room: Đại diện cho phòng chăm sóc thú cưng, có mối quan hệ 1-n với PetRoom.

GroomingService: Đại diện cho dịch vụ chăm sóc lông thú cưng, có mối quan hệ 1-n với PetGroomingService.

PetGroomingService: Đại diện cho các dịch vụ chăm sóc lông mà thú cưng đã sử dụng, liên kết hai chiều với Pet và GroomingService.

PetRoom: Đại diện cho việc đặt phòng của thú cưng, liên kết hai chiều với Pet và Room.

### Services

Sơ đồ lớp trong package Services:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

#### Cấu trúc chung của các class trong Services

Interfaces (Giao diện)

* Mục đích: Các giao diện (interface) định nghĩa các phương thức mà lớp service cần triển khai. Các giao diện này xác định các hành động chính mà service có thể thực hiện, chẳng hạn như tạo, đọc, cập nhật, và xóa (CRUD) các đối tượng liên quan.
* Lợi ích: Việc sử dụng interface giúp tách biệt giữa các lớp định nghĩa và các lớp triển khai, cho phép dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng các lớp service mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác của hệ thống.

Classes (Lớp)

* Mục đích: Các lớp service triển khai các interface, thực hiện logic nghiệp vụ và các thao tác cụ thể. Các lớp này chứa các phương thức được định nghĩa trong giao diện và có thể gọi đến các repository để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
* Lợi ích: Tách biệt logic nghiệp vụ khỏi tầng controller và repository, giúp duy trì một hệ thống gọn gàng, dễ bảo trì và mở rộng.

#### Giao tiếp với các thành phần khác của các package

Giao tiếp với Controllers

* Vai trò: Các lớp service nhận yêu cầu từ controllers và thực hiện logic nghiệp vụ tương ứng. Controllers gọi các phương thức của services để xử lý các yêu cầu từ người dùng.

Giao tiếp với Repositories


* Vai trò: Các lớp service sử dụng các repository để thực hiện các thao tác CRUD với cơ sở dữ liệu. Repository cung cấp các phương thức để truy xuất và thay đổi dữ liệu.

Giao tiếp với Models và DTOs

* Vai trò: Các lớp service thường sử dụng các models để biểu diễn dữ liệu nội bộ và DTOs để chuyển đổi dữ liệu giữa các tầng.

### Repositories

Sơ đồ lớp trong package Repositories



#### Cấu trúc chung của các class trong Repositories

Interfaces (Giao diện)

* Mục đích: Các giao diện (interface) định nghĩa các phương thức mà các lớp repository cần triển khai. Chúng cung cấp một hợp đồng rõ ràng về các thao tác CRUD và các thao tác đặc thù khác mà repository có thể thực hiện.
* Lợi ích: Việc sử dụng interface giúp tách biệt định nghĩa và triển khai, cho phép dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng các lớp repository mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.

Generic Repository

* Mục đích: Lớp generic repository cung cấp các phương thức CRUD chung cho các thực thể. Nó giúp giảm thiểu việc lặp lại mã nguồn và tăng tính tái sử dụng.
* Lợi ích: Cung cấp các thao tác chung cho nhiều loại thực thể khác nhau, giúp giảm thiểu việc lặp lại mã nguồn và tăng hiệu quả phát triển.

Concrete Repositories Mục đích: Các lớp repository cụ thể triển khai các interface và có thể mở rộng hoặc tùy chỉnh các phương thức chung từ generic repository để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng loại thực thể.

* Lợi ích: Đảm bảo rằng mỗi loại thực thể có các thao tác CRUD riêng biệt và có thể thêm các phương thức tùy chỉnh nếu cần. Ví dụ, IRoomRepository và IGroomingService khai báo thêm 1 phương thức so với interface IRepository là GetBookedCount để lấy số lần mà phòng và dịch vụ đã được đặt.

#### Quan hệ giữa các class và interface

Quan hệ triển khai

* Mỗi lớp repository cụ thể triển khai một hoặc nhiều giao diện tương ứng. Ví dụ, PetRepository triển khai IPetRepository. Điều này đảm bảo rằng lớp repository tuân thủ các hợp đồng được định nghĩa trong giao diện.

Quan hệ kế thừa

* Các lớp repository cụ thể có thể kế thừa từ generic repository để sử dụng các phương thức chung. Ví dụ, PetRepository có thể kế thừa từ Repository<T> để sử dụng các phương thức CRUD chung và thêm các phương thức đặc thù cho Pet.

#### Giao tiếp với các thành phần của các package khác

Giao tiếp với Services

* Vai trò: Các lớp repository cung cấp các phương thức để services truy xuất và thay đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Services gọi các phương thức của repository để thực hiện các thao tác CRUD và các thao tác đặc thù khác.
* Quy trình:
* Service gọi các phương thức của repository để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu.
* Repository truy cập cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác cần thiết.
* Repository trả kết quả về cho service.
* Service tiếp tục xử lý và trả kết quả cuối cùng về cho controller.

Giao tiếp với Data Context

* Vai trò: Các lớp repository sử dụng Data Context để truy cập cơ sở dữ liệu. Data Context quản lý kết nối và giao tiếp với cơ sở dữ liệu, cung cấp các DbSet cho các thực thể khác nhau.
* Quy trình:
* Repository sử dụng Data Context để truy cập các DbSet tương ứng với từng loại thực thể.
* Repository thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa, và truy xuất dữ liệu thông qua Data Context.
* Data Context quản lý vòng đời của các kết nối và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

### Controllers

Sơ đồ lớp trong package Controllers:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

#### Giao tiếp với các thành phần của các package khác

Giao tiếp với Services

* Vai trò: Controllers sử dụng các service để thực hiện logic nghiệp vụ. Các service này được tiêm vào (injected) thông qua constructor.
* Quy trình:
* Controller nhận yêu cầu HTTP từ người dùng.
* Controller gọi phương thức tương ứng của service để xử lý yêu cầu.
* Service thực hiện logic nghiệp vụ, có thể truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu thông qua repository.
* Service trả kết quả về cho controller.
* Controller trả kết quả về cho người dùng dưới dạng HTTP response.

Giao tiếp với Models và DTOs

* Vai trò: Controllers nhận DTOs từ người dùng thông qua yêu cầu HTTP và chuyển các DTOs này vào service. Các service sẽ chuyển đổi DTOs thành models nếu cần và ngược lại trước khi trả kết quả về cho controller.
* Quy trình:
* Controller nhận DTO từ yêu cầu HTTP.
* Controller chuyển DTO vào service để xử lý.
* Service chuyển đổi DTO thành model (nếu cần), xử lý dữ liệu và có thể trả về DTO khác.
* Controller trả DTO kết quả về cho người dùng dưới dạng HTTP response.
* Giao tiếp với Repositories
* Controllers không trực tiếp giao tiếp với repositories; thay vào đó, chúng sử dụng services để truy xuất dữ liệu từ repositories. Điều này đảm bảo rằng logic truy xuất dữ liệu được tách biệt khỏi logic xử lý yêu cầu HTTP.

### DTOs

DTOs chứa các class đại diện cho dữ liệu được gửi đến từ người dùng đến hệ thống và dữ liệu được trả về sau khi xử lí từ hệ thống.

Mỗi Models sẽ có một số DTO tương ứng để thực hiện các thao tác xem, thêm, sửa.

Ví dụ, các DTO tương ứng với các request về xác thực người dùng như sau:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

LoginRequestDto là cấu trúc mà một request gửi đến địa chỉ /api/auth/login để nhận về token xác thực người dùng từ hệ thống. Request bao gồm thông tin đăng nhập.

DTO cho các response trả về từ API như dưới đây:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Khi người dùng (client) gửi một request đến API để đọc dữ liệu hoặc thêm, sửa, xoá dữ liệu thì sẽ nhận về một response định dạng JSON có cấu trúc tương tự như lớp ApiResponse. Trong đó giá trị IsSucceed thể hiện rằng thao tác có thành công hay không, nếu IsSucceed = false thì các lỗi sẽ được trả về ở ErrorMessage, ngược lại nếu thành công thì dữ liệu được yêu cầu (nếu có) sẽ được gửi ở phần Data.

## Xác thực và xác quyền người dùng trong hệ thống

Hệ thống quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng sử dụng JSON Web Tokens (JWT) để xác thực và xác quyền người dùng. JWT là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định dạng token để truyền tải thông tin giữa các bên một cách an toàn dưới dạng JSON object. Hệ thống cũng sử dụng refresh token cùng với access token để tăng cường bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng.

### Xác thực người dùng

#### Đăng nhập và cấp phát token

Quy trình đăng nhập:

* Người dùng gửi yêu cầu đăng nhập với thông tin xác thực (email và password) đến API endpoint.
* Server xác minh thông tin xác thực của người dùng.
* Nếu thông tin chính xác, server sẽ tạo và gửi lại cho người dùng một access token và một refresh token.

Access Token:

* Thời gian hiệu lực ngắn: Access token có thời gian hiệu lực ngắn (thường từ 5 đến 30 phút) để giảm thiểu rủi ro khi bị lộ.
* Payload: Chứa các thông tin xác thực như userId, roles, và các claims khác cần thiết cho việc xác thực và xác quyền.

Refresh Token:

* Thời gian hiệu lực dài hơn: Refresh token có thời gian hiệu lực dài hơn (thường từ vài giờ đến vài ngày) để giảm tần suất người dùng phải đăng nhập lại.
* Sử dụng để lấy Access Token mới: Khi access token hết hạn, người dùng có thể sử dụng refresh token để yêu cầu server trả về một access token mới mà không cần phải đăng nhập lại.

### Quy trình xác thực người dùng

* Một khoá bí mật được lưu ở server, mỗi khi một access token mới được tạo ra để trả về cho client muốn đăng nhập thì server sẽ thực hiện ký vào token đó sử dụng khoá bí mật đó.
* Khi client muốn truy cập vào một tài nguyên yêu cầu xác thực (hầu hết tài nguyên trong hệ thống đều yêu cầu xác thực) thì client cần thêm access token được trả về từ server sau khi đăng nhập thành công vào phần header của HTTP request.
* Khi server nhận được request đó, đầu tiên nó xác thực tính toàn vẹn và tính xác thực của access token bằng cách kiểm tra nó sử dụng cùng một khoá bí mật được lưu ở server (mã khoá đối xứng).
* Nếu quá trình xác thực thành công và server xác nhận access token vẫn còn thời gian hiệu lực thì client sẽ được xác thực và server trả về tài nguyên mà client yêu cầu (nếu thành công).
* Nếu quá trình xác thực thất bại vì lí do access token không toàn vẹn hoặc hết thời gian hiệu lực thì server sẽ gửi một response với mã lỗi 401 Unauthorized.

#### Quy trình làm mới Access Token

Yêu cầu làm mới token:

* Khi access token hết hạn, người dùng gửi yêu cầu làm mới token kèm với refresh token đến API endpoint. Điều này giúp client không cần phải yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập (email và mật khẩu) để gửi về /login và yêu cầu server tạo một access token mới.
* Server xác minh refresh token. Nếu hợp lệ, server sẽ tạo và gửi lại cho người dùng một access token mới.

Lưu trữ và quản lý refresh token:

* Refresh token được lưu trữ an toàn trên server.
* Refresh token sẽ bị vô hiệu hoá một khi nó được sử dụng.
* Refresh token có thể bị thu hồi nếu người dùng đăng xuất hoặc nếu có dấu hiệu bị lộ.

### Xác quyền người dùng

Phân quyền dựa trên vai trò:

* Mỗi người dùng có thể có một hoặc nhiều vai trò (roles) như Admin, User.
* Vai trò của người dùng được mã hóa trong access token dưới dạng các claims.

Kiểm tra quyền truy cập:


* Khi người dùng gửi yêu cầu tới một API endpoint, hệ thống sẽ kiểm tra access token để xác định danh tính và vai trò của người dùng.
* Dựa trên các claims trong token, hệ thống sẽ xác định người dùng có quyền thực hiện hành động yêu cầu hay không.
* Nếu người dùng không có quyền để thực hiện tác vụ thì hệ thống gửi về một response với mã lỗi 403 Forbidden.

Middleware xác thực và xác quyền:


* Các middleware cung cấp bởi ASP.NET được sử dụng để tự động kiểm tra và xác minh access token cho mỗi yêu cầu.
* Middleware cũng kiểm tra các claims để xác định quyền truy cập của người dùng đối với các tài nguyên và hành động cụ thể.

## Thiết kế giao diện người dùng


### Giao diện trang chủ




### Giao diện trang login:




### Giao diện trang đăng ký



### Danh sách các Pet:




* Xem bệnh án của Pet:




* Thêm bệnh án:



* Sửa bệnh án :




* Thay đổi thông tin của Pet




### Trang quản lý các dịch vụ và phòng thuê


* Danh sách các dịch vụ



* Đặt dịch vụ:



* Chọn Pet



* Trang quản lí các phòng



* Thêm phòng:



# Triển khai hệ thống

Trong dự án quản lý trung tâm chăm sóc thú cưng, hệ thống được triển khai với các thành phần chính bao gồm back-end API, cơ sở dữ liệu, và front-end web. Mỗi thành phần được host trên các nền tảng khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống.

## Cấu trúc triển khai

### Back-end API

Nền tảng: Azure Web App

Công nghệ: .NET (hoặc ngôn ngữ và framework khác được sử dụng cho API)

Chức năng: Cung cấp các API endpoint để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý xác thực và xác quyền người dùng, và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

### Cơ sở dữ liệu

Nền tảng: Azure SQL Server

Công nghệ: SQL Server

Chức năng: Lưu trữ dữ liệu về người dùng, thú cưng, lịch khám và chăm sóc, hồ sơ y tế, dịch vụ chăm sóc, và các thông tin khác của hệ thống.

### Front-end Web

Nền tảng: Vercel

Công nghệ: React

Chức năng: Giao diện người dùng, cung cấp các trang web để người dùng tương tác với hệ thống, gửi yêu cầu đến API và hiển thị dữ liệu từ API.

## Quy trình triển khai (Deployment Process)

### Back-end API trên Azure Web App

Thiết lập Azure Web App:

* Tạo một App Service trên Azure.
* Cấu hình App Service với các thiết lập cần thiết như SKU, scaling, và môi trường runtime (.NET 8.0).

Triển khai mã nguồn:

* Sử dụng GitHub Actions là một công cụ CI/CD để tự động hóa quy trình build và deploy mã nguồn API lên Azure Web App.
* Cấu hình pipeline để thực hiện các bước như build, run unit tests, và deploy lên App Service.

Cấu hình môi trường:

* Thiết lập các biến môi trường (environment variables) cần thiết cho ứng dụng, như kết nối cơ sở dữ liệu, các khóa API, và các thiết lập cấu hình khác.
* Cấu hình SSL/TLS để đảm bảo bảo mật trong giao tiếp giữa client và server.

### Cơ sở dữ liệu trên Azure SQL Server

Thiết lập Azure SQL Server:

* Tạo một Azure SQL Server instance.
* Tạo một cơ sở dữ liệu mới trên SQL Server instance.

Triển khai cơ sở dữ liệu:

* Sử dụng công cụ Azure Data Studio để quản lý cơ sở dữ liệu.
* Cấu hình firewall rules để cho phép các ứng dụng và dịch vụ khác truy cập cơ sở dữ liệu.

Bảo mật và sao lưu:

* Thiết lập các chính sách bảo mật như Transparent Data Encryption (TDE) và Azure SQL Threat Detection.
* Thiết lập sao lưu tự động và kế hoạch phục hồi để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ và có thể phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố.

### Front-end Web trên Vercel

Thiết lập Vercel project:

* Tạo một project mới trên Vercel và kết nối với repository của mã nguồn front-end trên GitHub, GitLab, hoặc Bitbucket.

Triển khai mã nguồn:

* Sử dụng các thiết lập tự động của Vercel để build và deploy ứng dụng React mỗi khi có thay đổi được đẩy lên repository.
* Cấu hình các biến môi trường cần thiết cho ứng dụng React.

Quản lý tên miền:

* Cấu hình tên miền tùy chỉnh (nếu có) trên Vercel để trỏ đến ứng dụng React.
* Cấu hình SSL/TLS để đảm bảo bảo mật cho website.
* Kết nối các thành phần

### Kết nối Back-end API và Cơ sở dữ liệu:

Back-end API trên Azure Web App sẽ sử dụng các biến môi trường để lưu trữ chuỗi kết nối (connection string) tới Azure SQL Server.

Giao tiếp giữa API và SQL Server sẽ được bảo mật bằng cách sử dụng SSL/TLS.

### Kết nối Front-end Web và Back-end API:

Front-end React trên Vercel sẽ gửi các yêu cầu HTTP tới các endpoint của Back-end API.

Các URL của API sẽ được cấu hình trong các biến môi trường của ứng dụng React để dễ dàng thay đổi khi cần thiết.

### Bảo mật

* Sử dụng HTTPS để mã hóa giao tiếp giữa client và server.
* Cấu hình các biện pháp bảo mật như OAuth, JWT cho xác thực và xác quyền người dùng.