ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN ĐỨC HUYNH ỨNG DỤNG QR CODE ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ORDER MÓN ĂN TẠI BÀN (POS ORDER FOOD) NĂM 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA CÔNG NGHỆ SỐ

A blue and white sign with a cloud and gears

Description automatically generated

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

**Ứng dụng QR code để xây dựng hệ thống CHO PHÉP order món ăn tại bàn**

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Huynh

Mã sinh viên : 2050531200201

Lớp : 20T2

Người hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên

Đà Nẵng, 6/2024

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA CÔNG NGHỆ SỐ

A blue and white sign with a cloud and gears

Description automatically generated

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:

**Ứng dụng QR code để xây dựng hệ thống CHO PHÉP order món ăn tại bàn**

Giảng viên hướng dẫn duyệt

Đà Nẵng, 6/2024

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

TÓM TẮT

Tên đề tài: Ứng dụng QR Code để xây dựng hệ thống order món ăn tại bàn (POS Order Food)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Huynh

Mã SV: 2050531200201 Lớp: 20T2

Trong thời đại công nghệ số hóa, việc tận dụng smartphone để nâng cao trải nghiệm ẩm thực đang ngày càng phổ biến. Đặt món trực tuyến ngay tại bàn thông qua quét mã QR không chỉ tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn mang lại sự thuận tiện đáng kể cho thực khách. Đó chính là lý do em quyết định phát triển một ứng dụng website đặt món thông minh, biến bữa ăn thành một hành trình tương tác thú vị.

Hệ thống này được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, với giao diện trực quan được thiết kế bằng HTML5, CSS3, JavaScript và được tích hợp thêm thư viện Tailwind để đảm bảo khả năng hiển thị tốt nhất. Để tận dụng tối đa sức mạnh của các công nghệ kể trên, thư viện ReactJS cùng với framework NextJS đã được sử dụng để tạo nên giao diện người dùng cho ứng dụng website này. Về quản lý Back-End, ứng dụng website này được xây dựng từ các công nghệ như SQL Server để lưu trữ thông tin dữ liệu, ngôn ngữ TypeScript cùng với môi trường chạy NodeJs và framework ExpressJs sẽ đảm nhiệm toàn bộ các chức năng xử lý logic

Khi bước vào quán, thực khách chỉ cần một thao tác đơn giản: quét mã QR được đặt sẵn trên bàn. Ngay lập tức, họ sẽ được chào đón bởi một menu trực tuyến sinh động với hình ảnh món ăn chất lượng cao, mô tả hấp dẫn và giá cả rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở việc xem, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn và đặt hàng và thanh toán ngay chỉ với vài cú chạm.

Đối với nhà hàng, hệ thống cung cấp một bảng điều khiển quản lý toàn diện. Tại đây, chủ quán có thể cập nhật menu linh hoạt, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, và phân tích xu hướng tiêu dùng để tối ưu hóa dịch vụ. Đặc biệt, tính năng thống kê thông minh giúp họ nắm bắt chính xác lượng nguyên liệu cần chuẩn bị, giảm thiểu lãng phí đồng thời đảm bảo món ăn luôn trong tình trạng "cháy hàng có kiểm soát".

Mục tiêu cuối cùng của em không chỉ là tạo ra một công cụ đặt món, mà là kiến tạo một hệ sinh thái ẩm thực thông minh. Nơi mà công nghệ giao thoa với nghệ thuật ẩm thực, mang đến cho thực khách những trải nghiệm độc đáo: từ việc khám phá menu tương tác, tới nhận thông báo khi món ăn sắp được phục vụ, hay thậm chí là thanh toán trực tiếp ngay trên màn hình.

Bằng cách kết hợp sự tiện lợi của công nghệ với sự ấm cúng của nhà hàng truyền thống, em tin rằng ứng dụng này sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu của thế hệ "mobile-first" mà còn nâng tầm cách thức chúng ta thưởng thức ẩm thực, biến mỗi bữa ăn thành một kỷ niệm đáng nhớ.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

***1. Tên đề tài***

Ứng dụng QR Code để xây dựng hệ thống cho phép order món ăn tại bàn.

***2. Các số liệu, tài liệu ban đầu***

* Các tài liệu tham khảo được sử dụng đến từ nhiều nguồn và đa phần là các bài viết, khoá học, video hướng dẫn và các website hướng dẫn
* Tham khảo các website đã có sẵn trên thị trường

***3. Nội dung chính của đồ án***

**Mở đầu**

1. Mục tiêu đề tài
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Cấu trúc đồ án

**Chương 1: Cơ sở lý thuyết**

1. Ngôn ngữ lập trình
2. Framework
3. Cơ sở dữ liệu lưu trữ

**Chương 2: Phân tích thiết kế**

1. Khảo sát yêu cầu
2. Phân tích thiết kế hệ thống

**Chương 3: Xây dựng chương trình**

1. Công cụ xây dựng chương trình
2. Giao diện chương trình

**Kết luận và hướng phát triển**

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và sâu. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện quý hiếm mà đang ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.

Đứng trước vai trò của thông tin hoạt động cạnh tranh gay gắt, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp của đơn vị.

Hiện nay các công ty tin học hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành tự động hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của website. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có tận tay những gì mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần vào các trang web làm theo hướng dẫn và click vào những gì bạn cần. Các hoạt động sẽ thực hiện ngay trên hệ thống đó.

Ở Việt Nam cũng có rất nhiều trường đại học tự động hóa các quy trình trên hệ thống website nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như viễn thông chưa phát triển mạnh nên các quy trình vẫn còn rất nhiều sổ sách, giấy tờ thủ công dẫn đến thiếu hiệu quả, mất khá nhiều thời gian

Để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến và tiện ích của website, em đã tìm hiểu và cài đặt “Hệ thống website Order món ăn tại bàn (pos order food)”.

Với sự hướng dẫn tận tình của ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống nhưng chắc rằng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quí Thầy cô.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CAM ĐOAN

Em xin cam đoan:

1. Những nội dung trong luận văn này do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên.
2. Mọi tham khảo trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức Huynh

MỤC LỤC

[NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN i](#_Toc170043971)

[NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN ii](#_Toc170043972)

[TÓM TẮT iii](#_Toc170043973)

[NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP v](#_Toc170043974)

[LỜI NÓI ĐẦU vi](#_Toc170043975)

[CAM ĐOAN vii](#_Toc170043976)

[MỤC LỤC viii](#_Toc170043977)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU xiv](#_Toc170043978)

[DANH MỤC HÌNH VẼ xvi](#_Toc170043979)

[DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT xix](#_Toc170043980)

[DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH xx](#_Toc170043981)

[MỞ ĐẦU 1](#_Toc170043982)

[Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1](#_Toc170043983)

[1.1. Giới thiệu về TypeScript 1](#_Toc170043984)

[1.1.1. Tổng quan 1](#_Toc170043985)

[1.1.2. Ưu nhược điểm 1](#_Toc170043986)

[1.1.2.1. Ưu điểm 1](#_Toc170043987)

[1.1.2.2. Nhược điểm 2](#_Toc170043988)

[1.2. Giới thiệu về NodeJS 2](#_Toc170043989)

[1.2.1. Tổng quan 2](#_Toc170043990)

[1.2.2. Ưu nhược điểm 3](#_Toc170043991)

[1.2.2.1. Ưu điểm 3](#_Toc170043992)

[1.2.2.2. Nhược điểm 4](#_Toc170043993)

[1.3. Giới thiệu về Express.js 4](#_Toc170043994)

[1.3.1. Tổng quan 4](#_Toc170043995)

[1.3.2. Ưu nhược điểm 5](#_Toc170043996)

[1.3.2.1. Ưu điểm 5](#_Toc170043997)

[1.3.2.2. Nhược điểm 5](#_Toc170043998)

[1.4. Giới thiệu về ReactJS 6](#_Toc170043999)

[1.4.1. Tổng quan 6](#_Toc170044000)

[1.4.2. Ưu nhược điểm 6](#_Toc170044001)

[1.4.2.1. Ưu điểm 6](#_Toc170044002)

[1.4.2.2. Nhược điểm 7](#_Toc170044003)

[1.5. Giới thiệu về NextJS 8](#_Toc170044004)

[1.5.1. Tổng quan 8](#_Toc170044005)

[1.5.2. Ưu nhược điểm 8](#_Toc170044006)

[1.5.2.1. Ưu điểm 8](#_Toc170044007)

[1.5.2.2. Nhược điểm 9](#_Toc170044008)

[1.6. Giới thiệu về SQL Server 10](#_Toc170044009)

[1.6.1. Tổng quan 10](#_Toc170044010)

[1.6.2. Ưu nhược điểm 10](#_Toc170044011)

[1.6.2.1. Ưu điểm 10](#_Toc170044012)

[1.6.2.2. Nhược điểm 11](#_Toc170044013)

[1.7. Giới thiệu về SQL Server 11](#_Toc170044014)

[1.7.1. Tổng quan 12](#_Toc170044015)

[1.7.2. Ưu nhược điểm 12](#_Toc170044016)

[1.7.2.1. Ưu điểm 12](#_Toc170044017)

[1.7.2.2. Nhược điểm 13](#_Toc170044018)

[1.8. Giới thiệu về SQL Server 13](#_Toc170044019)

[1.8.1. Tổng quan 13](#_Toc170044020)

[1.8.2. Ưu nhược điểm 14](#_Toc170044021)

[1.8.2.1. Ưu điểm 14](#_Toc170044022)

[1.8.2.2. Nhược điểm 15](#_Toc170044023)

[Chương 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 16](#_Toc170044024)

[2.1. Khảo sát yêu cầu 16](#_Toc170044025)

[2.1.1. Hoạt động nghiệp vụ 16](#_Toc170044026)

[2.1.2. Quy trình nghiệp vụ 16](#_Toc170044027)

[2.1.3. Liệt kê người dùng và yêu cầu 18](#_Toc170044028)

[2.2. Phân tích thiết kế hệ thống 18](#_Toc170044029)

[2.2.1. Liệt kê Actor và Usecase 18](#_Toc170044030)

[2.2.2. Sơ đồ usecase 19](#_Toc170044031)

[2.2.3. Kịch bản và sơ đồ hoạt động 20](#_Toc170044032)

[2.2.3.1. Kịch bản của usercase “Đăng nhập” 20](#_Toc170044033)

[2.2.3.2. Kịch bản của usercase “Xem danh mục” 20](#_Toc170044034)

[2.2.3.3. Kịch bản của usercase “Tạo mới danh mục” 20](#_Toc170044035)

[2.2.3.4. Kịch bản của usercase “Cập nhật danh mục” 21](#_Toc170044036)

[2.2.3.5. Kịch bản của usercase “Xoá danh mục” 21](#_Toc170044037)

[2.2.3.6. Kịch bản của usercase “Khôi phục danh mục” 21](#_Toc170044038)

[2.2.3.7. Kịch bản của usercase “Xem bàn” 22](#_Toc170044039)

[2.2.3.8. Kịch bản của usercase “Tạo mới bàn” 22](#_Toc170044040)

[2.2.3.9. Kịch bản của usercase “Cập nhật bàn” 22](#_Toc170044041)

[2.2.3.10. Kịch bản của usercase “Xoá bàn” 23](#_Toc170044042)

[2.2.3.11. Kịch bản của usercase “Khôi phục bàn” 23](#_Toc170044043)

[2.2.3.12. Kịch bản của usercase “Xem món ăn” 23](#_Toc170044044)

[2.2.3.13. Kịch bản của usercase “Tạo mới món ăn” 24](#_Toc170044045)

[2.2.3.14. Kịch bản của usercase “Cập nhật món ăn” 24](#_Toc170044046)

[2.2.3.15. Kịch bản của usercase “Xoá món ăn” 24](#_Toc170044047)

[2.2.3.16. Kịch bản của usercase “khôi phục món ăn” 25](#_Toc170044048)

[2.2.3.17. Kịch bản của usercase “Xem khuyến mãi” 25](#_Toc170044049)

[2.2.3.18. Kịch bản của usercase “Tạo mới khuyến mãi” 25](#_Toc170044050)

[2.2.3.19. Kịch bản của usercase “Cập nhật khuyến mãi” 26](#_Toc170044051)

[2.2.3.20. Kịch bản của usercase “Xoá khuyến mãi” 26](#_Toc170044052)

[2.2.3.21. Kịch bản của usercase “khôi phục khuyến mãi” 26](#_Toc170044053)

[2.2.3.22. Kịch bản của usercase “Cập nhật đơn gọi món” 27](#_Toc170044054)

[2.2.3.23. Kịch bản của usercase “Xoá đơn gọi món” 27](#_Toc170044055)

[2.2.3.24. Kịch bản của usercase “Cập nhật thông tin ngân hàng” 27](#_Toc170044056)

[2.2.4. Phác thảo giao diện 28](#_Toc170044057)

[2.2.5. Xây dựng sơ đồ hoạt động 28](#_Toc170044058)

[2.2.5.1. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Đăng nhập” 28](#_Toc170044059)

[2.2.5.2. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem danh mục” 28](#_Toc170044060)

[2.2.5.3. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới danh mục” 28](#_Toc170044061)

[2.2.5.4. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật danh mục” 28](#_Toc170044062)

[2.2.5.5. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá danh danh mục” 29](#_Toc170044063)

[2.2.5.6. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục danh danh mục” 29](#_Toc170044064)

[2.2.5.7. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem bàn” 29](#_Toc170044065)

[2.2.5.8. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới bàn” 29](#_Toc170044066)

[2.2.5.9. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật bàn” 29](#_Toc170044067)

[2.2.5.10. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá bàn” 29](#_Toc170044068)

[2.2.5.11. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi khục bàn” 30](#_Toc170044069)

[2.2.5.12. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem món ăn” 30](#_Toc170044070)

[2.2.5.13. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới món ăn” 30](#_Toc170044071)

[2.2.5.14. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật món ăn” 30](#_Toc170044072)

[2.2.5.15. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá món ăn” 30](#_Toc170044073)

[2.2.5.16. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục món ăn” 30](#_Toc170044074)

[2.2.5.17. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi” 31](#_Toc170044075)

[2.2.5.18. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi” 31](#_Toc170044076)

[2.2.5.19. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi” 31](#_Toc170044077)

[2.2.5.20. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi” 31](#_Toc170044078)

[2.2.5.21. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi” 31](#_Toc170044079)

[2.2.5.22. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi” 31](#_Toc170044080)

[2.2.5.23. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi” 32](#_Toc170044081)

[2.2.5.24. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi” 32](#_Toc170044082)

[2.2.5.25. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi” 32](#_Toc170044083)

[2.2.5.26. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi” 32](#_Toc170044084)

[2.2.5.27. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật đơn đặt món” 32](#_Toc170044085)

[2.2.5.28. Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá đơn đặt món” 32](#_Toc170044086)

[2.2.6. Thiết kế ERD 33](#_Toc170044087)

[2.2.7. Bảng cơ sở dữ liệu 34](#_Toc170044088)

[2.2.7.1. Bảng Categories 34](#_Toc170044089)

[2.2.7.2. Bảng Suppliers 34](#_Toc170044090)

[2.2.7.3. Bảng Products 34](#_Toc170044091)

[2.2.7.4. Bảng Users 35](#_Toc170044092)

[2.2.7.5. Bảng Images 36](#_Toc170044093)

[2.2.7.6. Bảng Sizes 36](#_Toc170044094)

[2.2.7.7. Bảng ProductSizes 36](#_Toc170044095)

[2.2.7.8. Bảng Tables 36](#_Toc170044096)

[2.2.7.9. Bảng Carts 37](#_Toc170044097)

[2.2.7.10. Bảng Provinces 37](#_Toc170044098)

[2.2.7.11. Bảng Districts 38](#_Toc170044099)

[2.2.7.12. Bảng Wards 38](#_Toc170044100)

[2.2.7.13. Bảng Orders 38](#_Toc170044101)

[2.2.7.14. Bảng OrderDetails 38](#_Toc170044102)

[2.2.7.15. Bảng Promotions 39](#_Toc170044103)

[2.2.7.16. Bảng PromotionDetails 39](#_Toc170044104)

[2.2.7.17. Bảng BankInfomations 40](#_Toc170044105)

[2.2.7.18. Bảng States 40](#_Toc170044106)

[Chương 3 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 41](#_Toc170044107)

[3.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu 41](#_Toc170044108)

[3.2. Công cụ xây dựng chương trình 42](#_Toc170044109)

[3.3. Giao diện chương trình 42](#_Toc170044110)

[3.3.1. Giao diện trang chủ 42](#_Toc170044111)

[3.3.2. Giao diện danh sách món 43](#_Toc170044112)

[3.3.3. Giao diện chi tiết món 44](#_Toc170044113)

[3.3.4. Giao diện thêm món vào giỏ hàng 45](#_Toc170044114)

[3.3.5. Giao diện giỏ hàng 46](#_Toc170044115)

[3.3.6. Giao diện danh sách order 47](#_Toc170044116)

[3.3.7. Giao diện chi tiết order 48](#_Toc170044117)

[3.3.8. Giao diện thanh toán bằng QR Code 49](#_Toc170044118)

[3.3.9. Giao diện huỷ order 50](#_Toc170044119)

[3.3.10. Giao diện quản trị quản lý danh mục 51](#_Toc170044120)

[3.3.11. Giao diện quản trị chỉnh sửa danh mục 51](#_Toc170044121)

[3.3.1. Giao diện quản trị xoá danh mục 52](#_Toc170044122)

[3.3.2. Giao diện quản trị quản lý bàn 52](#_Toc170044123)

[3.3.3. Giao diện quản trị chỉnh sửa bàn 53](#_Toc170044124)

[3.3.4. Giao diện quản trị xoá bàn 53](#_Toc170044125)

[3.3.5. Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp 54](#_Toc170044126)

[3.3.6. Giao diện quản trị chỉnh sửa nhà cung cấp 54](#_Toc170044127)

[3.3.7. Giao diện quản trị xoá nhà cung cấp 55](#_Toc170044128)

[3.3.8. Giao diện quản trị quản lý món 55](#_Toc170044129)

[3.3.9. Giao diện quản trị chỉnh sửa món 56](#_Toc170044130)

[3.3.10. Giao diện quản trị xoá món 56](#_Toc170044131)

[3.3.11. Giao diện quản trị quản lý khuyến mãi 57](#_Toc170044132)

[3.3.12. Giao diện quản trị chỉnh sửa khuyến mãi 57](#_Toc170044133)

[3.3.13. Giao diện quản trị xoá khuyến mãi 58](#_Toc170044134)

[3.3.14. Giao diện quản trị cập nhật thông tin ngân hàng 58](#_Toc170044135)

[KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN 59](#_Toc170044136)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 60](#_Toc170044137)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 2.1: Diễn giải quy trình nghiệp vụ 16](#_Toc170044138)

[Bảng 2.2: Kịch bản của usercase “Đăng nhập” 20](#_Toc170044139)

[Bảng 2.3: Kịch bản của usercase “Xem danh mục” 20](#_Toc170044140)

[Bảng 2.4: Kịch bản của usercase “Tạo mới danh mục” 20](#_Toc170044141)

[Bảng 2.5: Kịch bản của usercase “Cập nhật danh mục” 21](#_Toc170044142)

[Bảng 2.6: Kịch bản của usercase “Xoá danh mục” 21](#_Toc170044143)

[Bảng 2.7: Kịch bản của usercase “Khôi phục danh mục” 21](#_Toc170044144)

[Bảng 2.8: Kịch bản của usercase “Xem bàn” 22](#_Toc170044145)

[Bảng 2.9: Kịch bản của usercase “Tạo mới bàn” 22](#_Toc170044146)

[Bảng 2.10: Kịch bản của usercase “Cập nhật bàn” 22](#_Toc170044147)

[Bảng 2.11: Kịch bản của usercase “Xoá bàn” 23](#_Toc170044148)

[Bảng 2.12: Kịch bản của usercase “Khôi phục bàn” 23](#_Toc170044149)

[Bảng 2.13: Kịch bản của usercase “Xem món ăn” 23](#_Toc170044150)

[Bảng 2.14: Kịch bản của usercase “Tạo mới món ăn” 24](#_Toc170044151)

[Bảng 2.15: Kịch bản của usercase “Cập nhật món ăn” 24](#_Toc170044152)

[Bảng 2.16: Kịch bản của usercase “Xoá món ăn” 24](#_Toc170044153)

[Bảng 2.17: Kịch bản của usercase “khôi phục món ăn” 25](#_Toc170044154)

[Bảng 2.18: Kịch bản của usercase “Xem khuyến mãi” 25](#_Toc170044155)

[Bảng 2.19: Kịch bản của usercase “Tạo mới khuyến mãi” 25](#_Toc170044156)

[Bảng 2.20: Kịch bản của usercase “Cập nhật khuyến mãi” 26](#_Toc170044157)

[Bảng 2.21: Kịch bản của usercase “Xoá khuyến mãi” 26](#_Toc170044158)

[Bảng 2.22: Kịch bản của usercase “khôi phục khuyến mãi” 26](#_Toc170044159)

[Bảng 2.23: Kịch bản của usercase “Cập nhật đơn gọi món” 27](#_Toc170044160)

[Bảng 2.24: Kịch bản của usercase “Xoá đơn gọi món” 27](#_Toc170044161)

[Bảng 2.25: Kịch bản của usercase “Cập nhật thông tin ngân hàng” 27](#_Toc170044162)

[Bảng 2.26: Categories entity 34](#_Toc170044163)

[Bảng 2.27: Suppliers entity 34](#_Toc170044164)

[Bảng 2.28: Products entity 34](#_Toc170044165)

[Bảng 2.29: Users entity 35](#_Toc170044166)

[Bảng 2.30: Images entity 36](#_Toc170044167)

[Bảng 2.31: Sizes entity 36](#_Toc170044168)

[Bảng 2.32: ProductSizes entity 36](#_Toc170044169)

[Bảng 2.33: Tables entity 36](#_Toc170044170)

[Bảng 2.34: Carts entity 37](#_Toc170044171)

[Bảng 2.35: Provinces entity 37](#_Toc170044172)

[Bảng 2.36: Districts entity 38](#_Toc170044173)

[Bảng 2.37: Wards entity 38](#_Toc170044174)

[Bảng 2.38: Orders entity 38](#_Toc170044175)

[Bảng 2.39: OrderDetails entity 38](#_Toc170044176)

[Bảng 2.40: Promotions entity 39](#_Toc170044177)

[Bảng 2.41: PromotionDetails entity 39](#_Toc170044178)

[Bảng 2.42: BankInfomations entity 40](#_Toc170044179)

[Bảng 2.43: States entity 40](#_Toc170044180)

DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 1.1: Giới thiệu TypeScript 1](#_Toc170044181)

[Hình 1.2: Giới thiệu NodeJS 2](#_Toc170044182)

[Hình 1.3: Giới thiệu Express,js 4](#_Toc170044183)

[Hình 1.4: Giới thiệu ReactJs 6](#_Toc170044184)

[Hình 1.5: Giới thiệu NextJs 8](#_Toc170044185)

[Hình 1.6: Giới thiệu Microsoft SQL Server 10](#_Toc170044186)

[Hình 1.7: Giới thiệu QR Code 12](#_Toc170044187)

[Hình 1.8: Giới thiệu API TPBank 14](#_Toc170044188)

[Hình 2.1: Sơ đồ usecase 19](#_Toc170044189)

[Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Đăng nhập” 28](#_Toc170044190)

[Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem danh mục” 28](#_Toc170044191)

[Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới danh mục” 28](#_Toc170044192)

[Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật danh mục” 28](#_Toc170044193)

[Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá danh mục” 29](#_Toc170044194)

[Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục danh mục” 29](#_Toc170044195)

[Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem bàn” 29](#_Toc170044196)

[Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới bàn” 29](#_Toc170044197)

[Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật bàn” 29](#_Toc170044198)

[Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá bàn” 29](#_Toc170044199)

[Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục bàn” 30](#_Toc170044200)

[Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem món ăn” 30](#_Toc170044201)

[Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới món ăn” 30](#_Toc170044202)

[Hình 2.15: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật món ăn” 30](#_Toc170044203)

[Hình 2.16: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá món ăn” 30](#_Toc170044204)

[Hình 2.17: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục món ăn” 30](#_Toc170044205)

[Hình 2.18: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi” 31](#_Toc170044206)

[Hình 2.19: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi” 31](#_Toc170044207)

[Hình 2.20: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi” 31](#_Toc170044208)

[Hình 2.21: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi” 31](#_Toc170044209)

[Hình 2.22: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi” 31](#_Toc170044210)

[Hình 2.23: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi” 31](#_Toc170044211)

[Hình 2.24: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi” 32](#_Toc170044212)

[Hình 2.25: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi” 32](#_Toc170044213)

[Hình 2.26: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi” 32](#_Toc170044214)

[Hình 2.27: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi” 32](#_Toc170044215)

[Hình 2.28: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật đơn đặt món” 32](#_Toc170044216)

[Hình 2.29: Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá đơn đặt món” 32](#_Toc170044217)

[Hình 2.30: Sơ đồ ERD 33](#_Toc170044218)

[Hình 3.1: Relationship Database trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 41](#_Toc170044219)

[Hình 3.2: Giao diện trang chủ 42](#_Toc170044220)

[Hình 3.3: Giao diện danh sách món 43](#_Toc170044221)

[Hình 3.4: Giao diện chi tiết món 44](#_Toc170044222)

[Hình 3.5: Giao diện thêm móm vào giỏ hàng 45](#_Toc170044223)

[Hình 3.6: Giao diện giỏ hàng 46](#_Toc170044224)

[Hình 3.7: Giao diện danh sách order 47](#_Toc170044225)

[Hình 3.8: Giao diện chi tiết order 48](#_Toc170044226)

[Hình 3.9: Giao diện thanh toán bằng QR Code 49](#_Toc170044227)

[Hình 3.10: Giao diện huỷ order 50](#_Toc170044228)

[Hình 3.11: Giao diện quản trị quản lý danh mục 51](#_Toc170044229)

[Hình 3.12: Giao diện quản trị chỉnh sửa danh mục 51](#_Toc170044230)

[Hình 3.13: Giao diện quản trị xoá danh mục 52](#_Toc170044231)

[Hình 3.14: Giao diện quản trị quản lý bàn 52](#_Toc170044232)

[Hình 3.15: Giao diện quản trị chỉnh sửa bàn 53](#_Toc170044233)

[Hình 3.16: Giao diện quản trị xoá bàn 53](#_Toc170044234)

[Hình 3.17: Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp 54](#_Toc170044235)

[Hình 3.18: Giao diện quản trị chỉnh sửa nhà cung cấp 54](#_Toc170044236)

[Hình 3.19: Giao diện quản trị xoá nhà cung cấp 55](#_Toc170044237)

[Hình 3.20: Giao diện quản trị quản lý món 55](#_Toc170044238)

[Hình 3.21: Giao diện quản trị chỉnh sửa món 56](#_Toc170044239)

[Hình 3.22: Giao diện quản trị xoá món 56](#_Toc170044240)

[Hình 3.23: Giao diện quản trị quản lý khuyến mãi 57](#_Toc170044241)

[Hình 3.24: Giao diện quản trị xoá khuyến mãi 58](#_Toc170044242)

[Hình 3.25: Giao diện quản trị cập nhật thông tin ngân hàng 58](#_Toc170044243)

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chữ viết tắt** | **Giải nghĩa** |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | ThS | Thạc sĩ |
|  | CSDL | Cơ sở dữ liệu |

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

| **Stt** | **Chữ viết tắt** | **Giải nghĩa** | **Nghĩa tiếng Việt** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HTML | Hyper Text Markup Language | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản |
|  | CSS | Cascading Style Sheets | là một ngôn ngữ thiết kế |
|  | API | application programming interface | giao diện lập trình ứng dụng |
|  | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Giao thức truyền tải siêu văn bản |

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu đề tài
2. Mục đích

* Nhận thấy hiện trạng phải xếp hàng và chờ đợi lâu khi gọi món ở các quán ăn, Order Food đã ra đời nhằm hổ trợ thực khách lẫn chủ quán có những trải nghiệm và thao tác đơn giản hơn khi gọi món bằng việc quét mã QR được dán ngay tại bàn và truy cập vào website.
* Tạo ra một ứng dụng website giúp chủ quán tiết kiệm thời gian, nhân công và hổ trợ trải nghiệm gọi món, quản lý tốt hơn.
* Tạo sự thoải mái và trải nghiệm đặt món và thanh toán nhanh chóng cho các thực khách của quán

1. Mục tiêu

* Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Cung cấp cách thức nhanh chóng và giảm thiểu thời gian đặt món.
* Tối ưu hoá quá trình phục vụ: Dựa trên ứng dụng website để quản lý các công việc giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên phục vụ, tăng tốc độ xử lý đơn gọi món.
* Tăng doanh thu: khuyến khích khách hàng đặt thêm món thông qua các chương trình khuyến mãi, tăng cường trải nghiệm và sự hài lòng để giữ khách
* Cải thiện vận hành và quản lý của quán: Theo dõi đơn gọi món và bàn ăn hiệu quả hơn.

1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
2. Đối tượng nghiên cứu

Các quán ăn, thực khách của quán.

1. Phạm vi nghiên cứu

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

1. Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu lý thuyết thu thập thông tin qua internet, tài liệu, sách để tìm được các cơ sở lý thuyết liên quan vấn đề mình nghiên cứu.
* Phương pháp triển khai thực nghiệm: xây dựng website.

1. Cấu trúc của đồ án tốt nghiệp

Cấu trúc đồ án tốt nghiệp gồm các phần như sau:

**MỞ ĐẦU**

Nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra lý do chọn đề tài, mục tiêu và mục đích khi xây dựng và phát triển đề tài. Xác định rõ phạm vi và đối tượng hướng đến, giải pháp công nghệ để triển khai, xây dựng đề tài, đồng thời phân tích đặc tả yêu cầu nghiệp vụ.

**Chương I:** CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tìm hiểu, giới thiệu tổng quát các kiến thức về ngôn ngữ lập trình TypeScript, môi trường chạy NodeJS, ExpressJs Framework, NextJS Framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

**Chương II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

Phân tích các tác nhân và chức năng của từng tác nhân, yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Thiết kế sơ đồ use-case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ ERD. Thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng kịch bản cho từng use-case trong hệ thống.

**Chương III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH**

Xây dựng giao diện và chức năng của hệ thống.

**KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**:

Trình bày những vấn đề đã giải quyết đồng thời trình bày hướng phát triển.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Giới thiệu về TypeScript

### Tổng quan

A blue rectangular sign with white text

Description automatically generated

###### Giới thiệu TypeScript

TypeScript là một phiên bản nâng cao của JavaScript, được phát triển và duy trì bởi Microsoft. Nó bổ sung các tính năng tùy chọn như kiểu dữ liệu tĩnh, lớp, và module vào JavaScript. TypeScript được biên dịch thành JavaScript thuần túy, có thể chạy trên bất kỳ trình duyệt, máy chủ hoặc hệ điều hành nào hỗ trợ JavaScript.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm


* Hệ thống kiểu dữ liệu mạnh: TypeScript cho phép xác định kiểu dữ liệu cho biến, tham số hàm và giá trị trả về. Điều này giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển, đặc biệt hữu ích khi xử lý dữ liệu phức tạp.
* Tăng cường khả năng bảo trì: Với các tính năng như interface và enum, TypeScript giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn
* Hỗ trợ IDE tốt: TypeScript cung cấp gợi ý mã và tài liệu trực tiếp trong môi trường phát triển, giúp tăng năng suất lập trình.
* Dễ dàng tích hợp: TypeScript có thể được tích hợp dần dần vào dự án JavaScript hiện có
* Hỗ trợ các tính năng JavaScript mới nhất: TypeScript cho phép sử dụng các tính năng mới của ECMAScript ngay cả khi chúng chưa được hỗ trợ rộng rãi, sau đó biên dịch về phiên bản JavaScript tương thích với nhiều môi trường hơn.

#### Nhược điểm

* Thời gian biên dịch: TypeScript cần được biên dịch thành JavaScript trước khi chạy, điều này có thể làm chậm quá trình phát triển, đặc biệt là với các dự án lớn.
* Dư thừa mã: Đôi khi, việc khai báo kiểu dữ liệu có thể dẫn đến việc viết nhiều mã hơn so với JavaScript thuần túy. Tuy nhiên, lợi ích về mặt bảo trì thường lớn hơn nhược điểm này.
* Giới hạn về kiểu động: Mặc dù TypeScript hỗ trợ kiểu dữ liệu động của JavaScript, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể gây khó khăn khi làm việc với dữ liệu có cấu trúc không xác định trước (ví dụ: dữ liệu từ API bên thứ ba).
* Sự phụ thuộc vào định nghĩa kiểu: Khi sử dụng các thư viện bên ngoài cần có định nghĩa kiểu cho chúng. Nếu không có sẵn phải tự viết hoặc bỏ qua việc kiểm tra kiểu cho phần đó.

## Giới thiệu về NodeJS

### Tổng quan



###### Giới thiệu NodeJS

Node.js là một nền tảng phát triển dựa trên JavaScript và được xây dựng trên trình duyệt Chrome's V8 JavaScript runtime. Được tạo ra bởi Ryan Dahl và ra mắt lần đầu vào năm 2009, Node.js đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất cho việc xây dựng ứng dụng web và server-side.

V8 engine là một JavaScript engine mã nguồn mở chạy trên các trình duyệt Chrome. Nó được thiết kế tập trung vào hiệu năng và chịu trách nhiệm cho việc dịch mã JavaScript sang mã máy để máy tính có thể hiểu và chạy được. Nhưng bạn cũng nên tránh nhầm lẫn rằng Node chạy trên trình duyệt. Cha đẻ của Node dựa trên V8 engine, cải tiến một số tính năng chẳng hạn file system API, thư viện HTTP và một số phương thức liên quan đến hệ điều hành. Điều đó có nghĩa là Node.js là một chương trình giúp ta có thể chạy code JavaScript trên máy tính, nói cách khác nó là một JavaScript runtime.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Khả năng xử lý không đồng bộ (Asynchronous): Node.js sử dụng mô hình xử lý không đồng bộ, giúp tối ưu hiệu suất của ứng dụng bằng cách cho phép xử lý hàng loạt yêu cầu mà không phải chờ đợi kết quả của từng yêu cầu trước.
* Hiệu suất cao: Nhờ sử dụng động cơ V8 của Google Chrome, Node.js có hiệu suất cao và khả năng xử lý tốt các yêu cầu đồng thời. Điều này làm cho nó thích hợp cho ứng dụng có yêu cầu cao về xử lý và đáp ứng.
* Mô hình sự kiện (Event-driven): Sự kiện là trung tâm của Node.js, giúp quản lý các hoạt động và xử lý sự kiện một cách hiệu quả. Điều này làm cho việc lập trình trở nên linh hoạt và dễ quản lý.
* Cộng đồng lớn và hỗ trợ đa nền tảng: Node.js được hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới, điều này đồng nghĩa với việc có nhiều thư viện, module và tài liệu hữu ích. Node.js cũng có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, giúp tối ưu hóa sự linh hoạt.
* Dễ học và triển khai: Với việc sử dụng JavaScript, một ngôn ngữ lập trình phổ biến, nhà phát triển web đã quen thuộc với Node.js. Điều này giúp giảm thời gian học và giúp ứng dụng dễ dàng triển khai.
* Môi trường mô-đun (Module ecosystem): Node.js có một hệ sinh thái mô-đun mạnh mẽ, với hàng nghìn thư viện được phát triển và sẵn sàng sử dụng từ cộng đồng.
* Phát triển ứng dụng real-time: Node.js làm cho việc xây dựng ứng dụng real-time, như chat và trò chơi trực tuyến, trở nên thuận tiện nhờ vào khả năng xử lý sự kiện và không đồng bộ.

#### Nhược điểm

* Nodejs gây hao tốn tài nguyên và thời gian. Nodejs được viết bằng C++ và JavaScript nên khi xử lý cần phải trải qua một quá trình biên dịch. Nếu bạn cần xử lý những ứng dụng tốn tài nguyên CPU thì không nên sử dụng Nodejs.
* Nodejs so với các ngôn ngữ khác như PHP, Ruby và Python sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều. Nodejs có thể sẽ phù hợp với việc phát triển ứng dụng mới. Tuy nhiên khi xây dựng và triển khai dự án quan trọng thì Nodejs không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

## Giới thiệu về Express.js

### Tổng quan



###### Giới thiệu Express,js

Express.js là một framework web linh hoạt và tối giản dành cho Node.js. Được tạo ra bởi TJ Holowaychuk và hiện đang được duy trì bởi cộng đồng mã nguồn mở cùng với sự hỗ trợ của StrongLoop/IBM, Express đã trở thành nền tảng de facto cho phát triển ứng dụng web và API với Node.js. Nó cung cấp một lớp mỏng các tính năng cơ bản cho ứng dụng web mà không che lấp các tính năng của Node.js.

Express.js hoạt động dựa trên triết lý "ít là nhiều", tập trung vào việc cung cấp các công cụ tối thiểu cần thiết để xây dựng ứng dụng web, đồng thời để lại quyền quyết định cho nhà phát triển trong việc lựa chọn các thư viện và module phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Framework này nổi tiếng với khả năng định tuyến mạnh mẽ, hỗ trợ middleware linh hoạt, và hiệu suất cao.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Tối giản và linh hoạt: Express không áp đặt quá nhiều quy ước, cho phép nhà phát triển tự do thiết kế ứng dụng theo cách họ muốn. Điều này đặc biệt hữu ích khi xây dựng các microservices hoặc API.
* Hiệu suất cao: Nhờ vào thiết kế đơn giản và tối ưu, Express.js có thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với độ trễ thấp.
* Cộng đồng lớn mạnh: Với hàng triệu lượt tải xuống mỗi tháng, Express có một hệ sinh thái plugin và middleware phong phú, giúp giải quyết hầu hết các vấn đề phổ biến trong phát triển web.
* Dễ học và sử dụng: Đối với những người đã quen thuộc với JavaScript và Node.js, việc bắt đầu với Express là tương đối đơn giản. API trực quan và tài liệu phong phú giúp quá trình học trở nên suôn sẻ.
* Tích hợp dễ dàng: Express có thể dễ dàng tích hợp với nhiều view engines (như Pug, EJS, Handlebars), cơ sở dữ liệu, và ORM/ODM.
* Hỗ trợ tốt cho RESTful API: Cấu trúc routing và khả năng xử lý HTTP methods khác nhau làm cho Express trở thành lựa chọn tuyệt vời để xây dựng RESTful APIs.

#### Nhược điểm

* Không có cấu trúc MVC mặc định: Express không cung cấp cấu trúc Model-View-Controller (MVC) ngay từ đầu. Điều này có thể dẫn đến sự không nhất quán trong cấu trúc dự án giữa các nhà phát triển hoặc các dự án khác nhau.
* Quá nhiều tự do đôi khi là thách thức: Sự linh hoạt của Express cũng có thể là con dao hai lưỡi. Những nhà phát triển thiếu kinh nghiệm có thể gặp khó khăn trong việc tổ chức code một cách hiệu quả.
* Không có sẵn nhiều tính năng: So với các framework full-stack, Express thiếu nhiều tính năng như ORM tích hợp, hệ thống xác thực, hay validation. Nhà phát triển cần tự tích hợp các module bổ sung, điều này có thể dẫn đến sự không đồng nhất giữa các dự án.
* Xử lý bất đồng bộ phức tạp: Mặc dù Node.js và Express hỗ trợ lập trình bất đồng bộ, việc quản lý callback hoặc promise có thể trở nên phức tạp trong các ứng dụng lớn, dẫn đến "callback hell" nếu không được xử lý cẩn thận.
* Thiếu các conventions: Không như Ruby on Rails hay Laravel, Express không đi kèm với một bộ quy ước rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến sự đa dạng trong cách tiếp cận giữa các dự án, gây khó khăn cho việc bảo trì.

## Giới thiệu về ReactJS

### Tổng quan

A blue atom with black text

Description automatically generated

###### Giới thiệu ReactJs

React (còn được gọi là ReactJS hay React.js) là một Thư viện javascript được tạo ra bởi sự cộng tác giữa Facebook và Instagram. Nó cho phép những nhà phát triển web tạo ra giao diện người dùng nhanh chóng. Phần Views của ReactJS thường được hiển thị bằng việc chủ yếu dung các component mà chứa các component cụ thể hoặc các thẻ HTML. Một trong những đặc trưng duy nhất của ReactJS là việc render dữ liệu không những có thể thực hiện ở tầng server mà còn ở tầng client.

Nó cũng sử dụng khái niệm là Virtual DOM (DOM ảo). Virtual DOM tạo ra bản cache cấu trúc dữ liệu của ứng dụng trên bộ nhớ. Sau đó, ở mỗi vòng lặp, nó liệt kê những thay đổi và sau đó là cập nhật lại sự thay đổi trên DOM của trình duyệt một cách hiệu quả. Điều này cho phép ta viết các đoạn code như thể toàn bộ trang được render lại dù thực tế là ReactJS chỉ render những component hay subcomponent nào thực sự thay đổi.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm


* ReactJS cực kì hiệu quả: ReactJS tạo ra cho chính nó DOM ảo – nơi mà các component thực sự tồn tại trên đó. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất rất nhiều. ReactJS cũng tính toán những thay đổi nào cần cập nhật len DOM và chỉ thực hiện chúng. Điều này giúp ReactJS tránh những thao tác cần trên DOM mà nhiều chi phí.
* ReactJS giúp việc viết các đoạn code JS dễ dàng hơn: Nó dung cú pháp đặc biệt là JSX (Javascript mở rộng) cho phép ta trộn giữa code HTML và Javascript. Ta có thể them vào các đoạn HTML vào trong hàm render mà không cần phải nối chuỗi. Đây là đặc tính thú vị của ReactJS. Nó sẽ chuyển đổi các đoạn HTML thành các hàm khởi tạo đối tượng HTML bằng bộ biến đổi JSX.
* Nó có nhiều công cụ phát triển: Khi bạn bắt đầu ReactJS, đừng quên cài đặt ứng dụng mở rộng của Chrome dành cho ReactJS. Nó giúp bạn debug code dễ dàng hơn. Sau khi bạn cài đặt ứng dụng này, bạn sẽ có cái nhìn trực tiếp vào virtual DOM như thể bạn đang xem cây DOM thông thường.
* Render tầng server: Một trong những vấn đề với các ứng dụng đơn trang là tối ưu SEO và thời gian tải trang. Nếu tất cả việc xây dựng và hiển thị trang đều thực hiện ở client, thì người dùng sẽ phải chờ cho trang được khởi tạo và hiển thị lên. Điều này thực tế là chậm. Hoặc nếu giả sử người dùng vô hiệu hóa Javascript thì sao? ReactJS là một thư viện component, nó có thể vừa render ở ngoài trình duyệt sử dụng DOM và cũng có thể render bằng các chuỗi HTML mà server trả về.
* Làm việc với vấn đề test giao diện: Nó cực kì dễ để viết các test case giao diện vì virtual DOM được cài đặt hoàn toàn bằng JavaScript.
* Hiệu năng cao đối với các ứng dụng có dữ liệu thay đổi liên tục, dễ dàng cho bảo trì và sửa lỗi.

#### Nhược điểm

* Reactjs chỉ phục vụ cho tầng View. React chỉ là View Library nó không phải là một MVC framework như những framework khác. Đây chỉ là thư viện của Facebook giúp render ra phần view. Vì thế React sẽ không có phần Model và Controller, mà phải kết hợp với các thư viện khác. React cũng sẽ không có 2-way binding hay là Ajax
* Tích hợp Reactjs vào các framework MVC truyền thống yêu cầu cần phải cấu hình lại.
* React khá nặng nếu so với các framework khác React có kích thước tương tương với Angular (Khoảng 35kb so với 39kb của Angular). Trong khi đó Angular là một framework hoàn chỉnh
* Khó tiếp cận cho người mới học Web

## Giới thiệu về NextJS

### Tổng quan



###### Giới thiệu NextJs

Next.js là một framework front-end React được phát triển bởi Vercel dưới dạng open-source bổ sung các khả năng tối ưu hóa như render phía máy chủ (SSR) và tạo trang web static. Nextjs xây dựng dựa trên thư viện React, có nghĩa là các ứng dụng Nextjs sử dụng core của React và chỉ thêm các tính năng bổ sung. Việc triển khai ứng dụng SSR cho phép máy chủ truy cập tất cả dữ liệu được yêu cầu và xử lý JavaScript cùng nhau để hiển thị trang. Sau đó, trang được gửi lại toàn bộ cho trình duyệt và ngay lập tức được hiển thị. SSR cho phép các trang web load trong thời gian nhỏ nhất và tăng trải nghiệm người dùng với khả năng phản hồi nhanh hơn.

Ngoài ra, sử dụng SSR cũng mang lại cho bạn lợi thế về SEO, giúp trang web của bạn hiển thị cao hơn trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. SSR làm cho các trang web xếp hạng tốt hơn cho SEO vì chúng tải nhanh hơn và nhiều nội dung trang web có thể được quét bởi các SEO trackers.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Hiệu suất vượt trội: Next.js tối ưu hóa ứng dụng của bạn ngay từ khi xây dựng, với các tính năng như code splitting, prefetching, và lazy loading được tích hợp sẵn. Điều này đảm bảo rằng người dùng chỉ tải những gì họ cần, dẫn đến thời gian tải trang nhanh chóng.
* SEO thân thiện: Nhờ vào SSR và SSG, Next.js giúp nội dung của bạn dễ dàng được các công cụ tìm kiếm index, cải thiện đáng kể khả năng hiển thị trên internet.
* Hệ sinh thái phong phú: Next.js có một cộng đồng lớn mạnh và nhiều plugin, cho phép bạn mở rộng chức năng một cách dễ dàng, từ phân tích dữ liệu đến tích hợp CMS.
* API Routes: Framework này cung cấp một cách đơn giản để xây dựng API ngay trong ứng dụng, giúp giảm độ phức tạp khi phát triển full-stack.
* Hỗ trợ TypeScript: Next.js được thiết kế để hoạt động liền mạch với TypeScript, mang lại lợi ích của việc kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh và cải thiện khả năng bảo trì code.
* Hot Reloading: Môi trường phát triển của Next.js hỗ trợ hot reloading, nghĩa là bạn có thể thấy các thay đổi ngay lập tức mà không cần refresh trình duyệt, tăng tốc quá trình phát triển.

#### Nhược điểm

* Ràng buộc về cấu trúc: Quy ước nghiêm ngặt về cấu trúc thư mục và đặt tên file có thể làm giảm tính linh hoạt trong một số trường hợp đặc biệt.
* Phụ thuộc vào Node.js: Để tận dụng tối đa SSR, bạn cần một máy chủ Node.js, điều này có thể là một rào cản đối với một số môi trường hosting truyền thống.
* Kích thước bundle: Mặc dù Next.js tối ưu hóa kích thước bundle, nhưng với các ứng dụng lớn, nó vẫn có thể dẫn đến file JS đầu ra khá nặng nếu không được quản lý cẩn thận.
* Phức tạp trong việc tùy chỉnh Webpack: Mặc dù Next.js cung cấp cấu hình Webpack mặc định tốt, việc tùy chỉnh sâu có thể trở nên phức tạp.

## Giới thiệu về SQL Server

### Tổng quan



###### Giới thiệu Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Đây là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thị trường, cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp như Oracle Database và MySQL. SQL Server không chỉ đơn thuần là một nơi lưu trữ dữ liệu; nó còn là một nền tảng toàn diện cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến dữ liệu như phân tích, tích hợp, báo cáo, và thậm chí là trí tuệ nhân tạo.

SQL Server hoạt động dựa trên ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL), một phiên bản mở rộng của SQL chuẩn với nhiều tính năng độc quyền. T-SQL cho phép người dùng không chỉ truy vấn và thao tác dữ liệu mà còn định nghĩa các thủ tục lưu trữ (stored procedures), hàm, trigger, và nhiều đối tượng cơ sở dữ liệu khác. Điều này tạo ra một môi trường lập trình phong phú ngay bên trong cơ sở dữ liệu.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Microsoft: SQL Server hoạt động liền mạch với các công nghệ khác của Microsoft như .NET, SharePoint, và hệ thống báo cáo SSRS (SQL Server Reporting Services). Điều này tạo ra một trải nghiệm phát triển và quản lý thống nhất.
* Bảo mật mạnh mẽ: SQL Server cung cấp nhiều lớp bảo mật, bao gồm mã hóa trong suốt (TDE), kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, và auditing nâng cao. Nó thường xuyên được đánh giá là một trong những RDBMS an toàn nhất.
* Công cụ quản lý trực quan: SQL Server Management Studio (SSMS) và các công cụ khác cung cấp giao diện đồ họa thân thiện, giúp các nhà phát triển và DBA dễ dàng quản lý, giám sát, và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
* Khả năng mở rộng: Từ các ứng dụng nhỏ chạy trên máy tính cá nhân đến các hệ thống doanh nghiệp lớn với hàng petabyte dữ liệu, SQL Server có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu.
* Phân tích dữ liệu tích hợp: Với SQL Server Analysis Services (SSAS), người dùng có thể xây dựng các mô hình dữ liệu đa chiều và tabular cho business intelligence.
* Hỗ trợ cho big data và AI: Các phiên bản gần đây của SQL Server tích hợp với Spark và Hadoop, đồng thời cung cấp các dịch vụ machine learning ngay trong cơ sở dữ liệu.
* Cộng đồng lớn: Với hàng triệu lập trình viên và quản trị viên sử dụng SQL Server, việc tìm kiếm hỗ trợ, tài liệu, và các best practices trở nên dễ dàng.

#### Nhược điểm

* Chi phí cao: Mặc dù có phiên bản Express miễn phí, nhưng để sử dụng đầy đủ tính năng, tổ chức cần đầu tư vào giấy phép, có thể tốn kém đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
* Phụ thuộc vào nền tảng: Truyền thống, SQL Server chỉ chạy trên Windows Server. Mặc dù gần đây đã có phiên bản cho Linux, nhưng vẫn có sự khác biệt về tính năng.
* Độ phức tạp: Với rất nhiều tùy chọn và cấu hình, việc thiết lập và duy trì một hệ thống SQL Server hiệu quả đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Đường cong học tập có thể dốc đối với người mới bắt đầu.
* Yêu cầu tài nguyên cao: SQL Server có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, đặc biệt là bộ nhớ RAM. Điều này có thể dẫn đến chi phí phần cứng tăng cao.
* Vendor lock-in: Khi đã đầu tư sâu vào hệ sinh thái SQL Server, việc chuyển đổi sang một nền tảng khác có thể rất khó khăn và tốn kém.
* Giới hạn về khả năng tương thích ngược: Mỗi phiên bản mới thường giới thiệu các tính năng không tương thích với phiên bản cũ, gây khó khăn trong quá trình nâng cấp.

## Giới thiệu về SQL Server

### Tổng quan

QR Code (Quick Response Code) là một dạng mã vạch hai chiều (2D) được phát triển bởi công ty Denso Wave, một công ty con của Toyota, vào năm 1994. Ban đầu, QR Code được sử dụng để theo dõi các bộ phận trong quá trình sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, với khả năng lưu trữ thông tin cao và tốc độ quét nhanh, QR Code đã nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, bán lẻ, thanh toán di động, và nhiều ứng dụng khác trong đời sống hàng ngày.

QR Code có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm URL, văn bản, thông tin liên lạc, email, và nhiều dạng thông tin khác. Điều này làm cho QR Code trở thành một công cụ linh hoạt cho việc chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.



###### Giới thiệu QR Code

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Dung lượng lưu trữ cao: QR Code có khả năng lưu trữ nhiều thông tin hơn so với mã vạch một chiều (1D), bao gồm cả văn bản và dữ liệu nhị phân.
* Dễ dàng quét và tạo mã: QR Code có thể được quét bằng hầu hết các smartphone hiện đại mà không cần phần mềm chuyên dụng. Việc tạo mã QR cũng rất dễ dàng với nhiều công cụ trực tuyến miễn phí.
* Khả năng chống sai sót: QR Code có cơ chế phát hiện và sửa lỗi, cho phép mã QR vẫn có thể được quét ngay cả khi bị hư hỏng hoặc một phần bị che khuất.
* Tốc độ quét nhanh: QR Code có thể được quét nhanh chóng từ nhiều góc độ khác nhau, làm tăng tốc độ truy cập thông tin.
* Ứng dụng đa dạng: QR Code được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ marketing, bán lẻ, cho đến thanh toán di động, theo dõi sản phẩm, và nhiều ứng dụng khác.
* Tính thẩm mỹ: QR Code có thể được tùy chỉnh với logo, màu sắc, và các yếu tố thiết kế khác để phù hợp với thương hiệu hoặc chiến dịch marketing.

#### Nhược điểm

* Yêu cầu thiết bị quét: Mặc dù hầu hết smartphone hiện đại có thể quét QR Code, những người sử dụng điện thoại cũ hoặc không có ứng dụng quét mã sẽ gặp khó khăn.
* Không thân thiện với người dùng không công nghệ: Một số người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người không quen thuộc với công nghệ, có thể gặp khó khăn khi sử dụng QR Code.
* Rủi ro bảo mật: QR Code có thể được sử dụng để dẫn đến các trang web độc hại hoặc tải xuống phần mềm độc hại nếu người dùng không cẩn thận.
* Phụ thuộc vào môi trường: QR Code yêu cầu ánh sáng tốt và bề mặt phẳng để quét hiệu quả. Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bề mặt không phẳng, việc quét có thể gặp khó khăn.
* Giới hạn về thẩm mỹ: Mặc dù QR Code có thể được tùy chỉnh, việc thêm quá nhiều chi tiết hoặc màu sắc có thể làm giảm khả năng quét của mã.
* Khả năng tương thích: Không phải tất cả các thiết bị hoặc ứng dụng đều hỗ trợ quét QR Code, đặc biệt là các thiết bị cũ hoặc phần mềm không cập nhật.

## Giới thiệu về SQL Server

### Tổng quan



###### Giới thiệu API TPBank

TPBank (Tiên Phong Bank) là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các dịch vụ tài chính. Để hỗ trợ các nhà phát triển và doanh nghiệp tích hợp các dịch vụ ngân hàng vào ứng dụng và hệ thống của họ, TPBank cung cấp các API (Application Programming Interface) phong phú và mạnh mẽ. API TPBank cho phép các ứng dụng bên thứ ba tương tác với hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch tài chính, truy vấn thông tin tài khoản, quản lý thanh toán, và nhiều dịch vụ khác.

API TPBank được thiết kế với các tiêu chuẩn bảo mật cao và tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo rằng các giao dịch và dữ liệu khách hàng được bảo vệ an toàn. Việc tích hợp API TPBank giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tăng cường hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

### Ưu nhược điểm

#### Ưu điểm

* Tích hợp dễ dàng: API TPBank được thiết kế với giao diện thân thiện và tài liệu chi tiết, giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng và hệ thống hiện có.
* Bảo mật cao: API TPBank sử dụng các phương thức bảo mật tiên tiến như OAuth2.0, mã hóa SSL/TLS, và xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ thông tin và giao dịch của khách hàng.
* Đa dạng dịch vụ: API TPBank cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, từ quản lý tài khoản, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, đến truy vấn thông tin tỷ giá, lãi suất, và nhiều dịch vụ tài chính khác.
* Thời gian thực: Các giao dịch và truy vấn thông qua API được xử lý gần như ngay lập tức, đảm bảo thông tin luôn cập nhật và chính xác.
* Hỗ trợ tốt: TPBank cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và nhà phát triển qua nhiều kênh, bao gồm email, điện thoại, và cổng thông tin trực tuyến, giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề gặp phải trong quá trình tích hợp và sử dụng API.
* Tăng cường trải nghiệm khách hàng: Việc tích hợp API giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi hơn cho khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

#### Nhược điểm

* Phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng: Việc tích hợp và sử dụng API TPBank phụ thuộc vào sự ổn định và hiệu suất của hệ thống ngân hàng. Bất kỳ sự cố nào từ phía ngân hàng có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ tích hợp.
* Chi phí: Mặc dù API mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc sử dụng chúng có thể đi kèm với các chi phí liên quan đến phí dịch vụ và phí giao dịch, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.
* Yêu cầu kỹ thuật: Việc tích hợp API đòi hỏi kiến thức kỹ thuật và khả năng lập trình, điều này có thể là một thách thức đối với các doanh nghiệp không có đội ngũ IT chuyên nghiệp.
* Tuân thủ quy định: Các doanh nghiệp sử dụng API TPBank cần phải tuân thủ các quy định pháp lý và yêu cầu của ngân hàng, điều này có thể phát sinh thêm các yêu cầu về bảo mật và quản lý dữ liệu.

Khả năng tương thích: Một số ứng dụng hoặc hệ thống cũ có thể gặp khó khăn khi tích hợp với các API hiện đại của TPBank, đòi hỏi các giải pháp trung gian hoặc nâng cấp hệ thống.

# PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

## Khảo sát yêu cầu

### Hoạt động nghiệp vụ

Vẽ sơ đồ nghiệp vụ (Flowchart) để mô tả quy trình hoạt động nghiệp vụ (nếu hệ thống dựa trên hoạt động thực tế) hoặc ý tưởng cho hệ thống mới dạng Startup.

### Quy trình nghiệp vụ

Diễn giải quy trình nghiệp vụ

| **STT** | **End User** | **Chức năng** | **Input Data** | **Output Data** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quản trị viên | Đăng nhập | Email, mật khẩu |  |
|  | Quản trị viên | Thêm mới, sửa, xoá danh mục | Thông tin danh mục | Thông tin danh mục tương ứng được lưu |
|  | Quản trị viên | Thêm mới, sửa, xoá món ăn | Thông tin món ăn | Thông tin món ăn tương ứng được lưu |
|  | Quản trị viên | Thêm mới, sửa, xoá bàn | Thông tin bàn | Thông tin bàn tương ứng được lưu |
|  | Quản trị viên | Thêm mới, sửa, xoá khuyến mãi | Thông tin khuyến mãi | Thông tin khuyến mãi tương ứng được lưu |
|  | Quản trị viên | Cập nhật thông tin ngân hàng | Thông tin chủ sở hữu, số tài khoản, tên ngân hàng | Thông tin ngân hàng tương ứng được lưu |
|  | Quản trị viên | Cập nhật, xoá đơn gọi món | Thông tin đơn gọi món | Thông tin đơn gọi món tương ứng được cập nhật |
|  | Quản trị viên | Thêm mới, sửa, xoá nhà cung cấp | Thông tin nhà cung cấp | Thông tin nhà cung cấp tương ứng được lưu |
|  | Thực khách | Thêm món ăn vào giỏ hàng | Thông tin món ăn | Thông tin món ăn tương ứng được lưu |
|  | Thực khách | Order | Thông tin giỏ hàng | Thông tin order được tạo |
|  | Thực khách | Thanh toán | Order có hình thức thanh toán ngân hàng | Thông tin order được cập nhật |
|  | Thực khách | Huỷ order | Order có trạng thái chờ thanh toán | Thông tin order được cập nhật |

### Liệt kê người dùng và yêu cầu

* Quản trị viên: Người sở hữu, quản lý điều hành hệ thống, có tất cả các quyền trong hệ thống
* Nhân viên: Người được quản trị viên cấp quyền duyệt đơn gọi món
* Thực khách: Người dùng cuối của hệ thống, là khách hàng của chủ quán trực tiếp sử dụng ứng dụng order

## Phân tích thiết kế hệ thống

### Liệt kê Actor và Usecase

**Đề tài bao gồm ba tác nhân chính**

* Quản trị viên (chủ quán)
* Nhân viên
* Thực khách

**Yêu cầu**

* Thực khách
  + - Xem các danh mục, món ăn, khuyến mãi
    - Tìm kiếm, lọc món ăn
    - Thêm món ăn vào giỏ hàng
    - Order
    - Thanh toán: offline và online trên app (tiền mặt/Banking)
    - Huỷ order (trạng thái chờ duyệt)
* Quản trị viên
  + - Xem, thêm, sửa, xoá danh mục
    - Xem, thêm, sửa, xoá món ăn
    - Xem, thêm, sửa, xoá nhà cung cấp
    - Xem, thêm, sửa, xoá bàn
    - Xem, thêm, sửa, xoá nhân viên
    - Sửa, xoá đơn hàng
    - Xem, thêm, sửa, xoá khuyến mãi

### Sơ đồ usecase

A diagram of a diagram

Description automatically generated

###### Sơ đồ usecase

### Kịch bản và sơ đồ hoạt động

#### Kịch bản của usercase “Đăng nhập”

Kịch bản của usercase “Đăng nhập”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Đăng nhập | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Chưa đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập thông tin đầy đủ | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin email, mật khẩu để đăng nhập | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin | Lấy thông tin, tiến hành kiểm tra nếu thành công thì chuyển tới trang quản trị, không thì nhập lại thông tin chưa chính xác |

#### Kịch bản của usercase “Xem danh mục”

Kịch bản của usercase “Xem danh mục”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xem danh mục, danh mục đã xoá | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập thông tin danh mục đầy đủ | |
| **Mô tả** | User xem được các danh mục đã tạo, đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Truy cập trang quản lý danh mục | Hiển thị các thông tin danh mục đã tạo, đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Tạo mới danh mục”

Kịch bản của usercase “Tạo mới danh mục”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Sửa danh mục | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập thông tin danh mục đầy đủ | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin về danh mục để tạo mới | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin danh mục | Lấy thông tin user nhập vào, tiến hành thêm mới các danh mục |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật danh mục”

Kịch bản của usercase “Cập nhật danh mục”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Sửa danh mục | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập thông tin danh mục đầy đủ | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin về danh mục để cập nhật | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin danh mục | Lấy thông tin user nhập vào, tiến hành cập nhật lại các thông tin liên quan |

#### Kịch bản của usercase “Xoá danh mục”

Kịch bản của usercase “Xoá danh mục”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xoá, xoá vĩnh viễn danh mục | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xoá hoặc xoá vĩnh viễn các danh mục đã tạo | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút xoá tương ứng với các danh mục | Lấy thông tin danh mục cần xoá, kiểm tra, xoá mềm hoặc xoá khỏi hệ thống |

#### Kịch bản của usercase “Khôi phục danh mục”

Kịch bản của usercase “Khôi phục danh mục”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Khôi phục danh mục đã xoá | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User khôi phục các danh mục đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút khôi phục tương ứng với các danh mục | Lấy thông tin danh mục đã xoá, kiểm tra, khôi phục lại danh mục đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Xem bàn”

Kịch bản của usercase “Xem bàn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xem bàn đã tạo, đã xoá | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xem được các bàn đã tạo, đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Truy cập trang quản lý bàn | Hiển thị thông tin của các bàn đã tạo, đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Tạo mới bàn”

Kịch bản của usercase “Tạo mới bàn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Tạo mới bàn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | Nhập đầy đủ thông tin bàn | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin bàn để tạo mới bàn | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin bàn | Lấy thông tin user nhập vào, tiến hành thêm mới bàn |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật bàn”

Kịch bản của usercase “Cập nhật bàn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Cập nhật bàn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | Nhập đầy đủ thông tin bàn | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin bàn để cập nhật bàn | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin bàn | Lấy thông tin user nhập vào, tiến hành cập nhật bàn |

#### Kịch bản của usercase “Xoá bàn”

Kịch bản của usercase “Xoá bàn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xoá, xoá vĩnh viễn bàn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xoá, xoá vĩnh viễn các bàn đã tạo | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút xoá tương ứng với các bàn | Lấy thông tin bàn cần xoá, kiểm tra, xoá mềm hoặc xoá khỏi hệ thống |

#### Kịch bản của usercase “Khôi phục bàn”

Kịch bản của usercase “Khôi phục bàn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Khôi phục bàn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User khôi phục các bàn đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút khôi phục tương ứng với các bàn đã xoá | Lấy thông tin bàn đã xoá, kiểm tra, khôi phục bàn đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Xem món ăn”

Kịch bản của usercase “Xem món ăn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xem món ăn đã tạo, đã xoá | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xem các món đã tạo, đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Truy cập trang quản lý món ăn | Hiển thị thông tin các món đã tạo, đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Tạo mới món ăn”

Kịch bản của usercase “Tạo mới món ăn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Tạo mới món ăn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập đầy đủ các thông tin món ăn | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin và tạo mới các thông tin món ăn | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ các thông tin món ăn | Lấy thông tin user nhập, tiến hành tạo mới món ăn |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật món ăn”

Kịch bản của usercase “Cập nhật món ăn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Cập nhật món ăn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập đầy đủ các thông tin món ăn | |
| **Mô tả** | User nhập thông tin và tạo mới các thông tin món ăn | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ các thông tin món ăn | Lấy thông tin user nhập, tiến hành tạo mới món ăn |

#### Kịch bản của usercase “Xoá món ăn”

Kịch bản của usercase “Xoá món ăn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xoá, xoá vĩnh viễn món ăn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xoá hoặc xoá vĩnh viễn món ăn | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút xoá tương ứng ở các món ăn | Lấy thông tin món ăn, xoá hoặc xoá vĩnh viễn món ăn |

#### Kịch bản của usercase “khôi phục món ăn”

Kịch bản của usercase “khôi phục món ăn”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Khôi phục món ăn | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User khôi phục các món ăn đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút khôi phục tương ứng ở các món ăn | Lấy thông tin món ăn, khôi phục món ăn đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Xem khuyến mãi”

Kịch bản của usercase “Xem khuyến mãi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xem khuyến mãi đã tạo, đã xoá | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xem các khuyến mãi đã tạo, đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Truy cập vào trang quản lý khuyến mãi | Hiển thị các thông tin khuyến mãi đã tạo, đã xoá |

#### Kịch bản của usercase “Tạo mới khuyến mãi”

Kịch bản của usercase “Tạo mới khuyến mãi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Tạo mới khuyến mãi | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập đầy đủ các thông tin khuyến mãi | |
| **Mô tả** | User cập nhật các khuyến mãi | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ các thông tin khuyến mãi | Lấy thông tin user nhập, tiến hành cập nhật thông tin khuyến mãi |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật khuyến mãi”

Kịch bản của usercase “Cập nhật khuyến mãi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Cập nhật khuyến mãi | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | User nhập đầy đủ các thông tin khuyến mãi | |
| **Mô tả** | User cập nhật các khuyến mãi | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ các thông tin khuyến mãi | Lấy thông tin user nhập, tiến hành cập nhật thông tin khuyến mãi |

#### Kịch bản của usercase “Xoá khuyến mãi”

Kịch bản của usercase “Xoá khuyến mãi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xoá, xoá vính viễn khuyến mãi | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xoá hoặc xoá vĩnh viễn khuyến mãi | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút xoá tương ứng ở các khuyến mãi | Lấy thông tin khuyến mãi, xoá hoặc xoá vĩnh viễn khuyến mãi |

#### Kịch bản của usercase “khôi phục khuyến mãi”

Kịch bản của usercase “khôi phục khuyến mãi”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Khôi phục khuyến mãi | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User khôi phục các khuyến mãi đã xoá | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút khôi phục ở các khuyến mãi đã xoá tương ứng | Lấy thông tin khuyến mãi đã xoá, khôi phục thông tin khuyến mãi |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật đơn gọi món”

Kịch bản của usercase “Cập nhật đơn gọi món”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Cập nhật đơn gọi món | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | Nhập đầy đủ thông tin của đơn gọi món | |
| **Mô tả** | User cập nhật thông tin đơn gọi món | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin của đơn gọi món | Lấy thông tin đơn gọi món, tiến hành cập nhật thông tin |

#### Kịch bản của usercase “Xoá đơn gọi món”

Kịch bản của usercase “Xoá đơn gọi món”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Xoá đơn gọi món | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** |  | |
| **Mô tả** | User xoá vĩnh viễn đơn gọi món | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhấn nút xoá tương ứng ở các đơn đặt món | Lấy thông tin đơn gọi món, xoá vĩnh viễn đơn gọi món |

#### Kịch bản của usercase “Cập nhật thông tin ngân hàng”

Kịch bản của usercase “Cập nhật thông tin ngân hàng”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên chức năng** | Cập nhật thồn tin ngân hàng | |
| **Tác nhân** | Quản trị viên | |
| **Điều kiện trước** | Đã đăng nhập hệ thống | |
| **Điều kiên sau** | Nhập đầy đủ thông tin ngân hàng | |
| **Mô tả** | User cập nhật thông tin ngân hàng | |
| **Kịch bản** | **Hành động của tác nhân** | **Hành động của hệ thống** |
| Nhập đầy đủ thông tin ngân hàng | Lấy thông tin ngân hàng, tiến hành cập nhật thông tin |

### Phác thảo giao diện

### Xây dựng sơ đồ hoạt động

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Đăng nhập”

A diagram of a flowchart

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Đăng nhập”


#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem danh mục”

A diagram of a person with a sign

Description automatically generated


###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem danh mục”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới danh mục”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới danh mục”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật danh mục”




###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật danh mục”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá danh danh mục”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá danh mục”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục danh danh mục”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục danh mục”


#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem bàn”

A diagram of a person with a white square with black text

Description automatically generated


###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem bàn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới bàn”




###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới bàn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật bàn”




###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật bàn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá bàn”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá bàn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi khục bàn”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục bàn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem món ăn”

A diagram of a graph

Description automatically generated with medium confidence

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem món ăn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới món ăn”

A graph with a white rectangle with black text

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới món ăn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật món ăn”

A diagram of a diagram

Description automatically generated


###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật món ăn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá món ăn”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá món ăn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục món ăn”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục món ăn”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi”

A white square with black text

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi”

A white rectangular sign with black text

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi”

A diagram of a flowchart

Description automatically generated


###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi”

A white square with black text

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xem khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi”

A white rectangular sign with black text

Description automatically generated

###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Tạo mới khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi”

A diagram of a flowchart

Description automatically generated


###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi”




###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Khôi phục khuyến mãi”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật đơn đặt món”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Cập nhật đơn đặt món”

#### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá đơn đặt món”



###### Sơ đồ hoạt động cho usecase “Xoá đơn đặt món”

### Thiết kế ERD

A diagram of a computer program

Description automatically generated

###### Sơ đồ ERD

### Bảng cơ sở dữ liệu

#### Bảng Categories

Categories entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | categoryId | Mã danh mục | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên danh mục | Nvarchar |  |
| 3 | description | Mô tả danh mục | Nvarchar |  |
| 4 | createAt | Ngày tạo danh mục | Datetime |  |
| 5 | updateAt | Ngày cập nhật danh mục | Datetime |  |
| 6 | deleteAt | Ngày xoá danh mục | Datetime |  |

#### Bảng Suppliers

Suppliers entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | supplierId | Mã nhà cung cấp | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên nhà cung cấp | Nvarchar |  |
| 3 | email | email | Varchar |  |
| 4 | phoneNumber | Số điện thoại | Varchar |  |
| 5 | address | Địa chỉ | Nvarchar |  |
| 6 | wardId | Mã phường/xã | Int | FK (Wards) |
| 7 | statusId | Mã trạng thái | int | FK (States) |
| 8 | createAt | Ngày tạo danh mục | Datetime |  |
| 9 | updateAt | Ngày cập nhật danh mục | Datetime |  |
| 10 | deleteAt | Ngày xoá danh mục | Datetime |  |

#### Bảng Products

Products entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | productId | Mã món ăn | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên món ăn | Nvarchar |  |
| 3 | discount | Giảm giá | Int |  |
| 4 | description | Mô tả món ăn | Nvarchar |  |
| 5 | supplierId | Mã nhà cung cấp | Int | FK (Suppliers) |
| 6 | categoryId | Mã danh mục | Int | FK (Categories) |
| 7 | statusId | Mã trạng thái | int | FK (States) |
| 8 | createAt | Ngày tạo món ăn | Datetime |  |
| 9 | updateAt | Ngày cập nhật món ăn | Datetime |  |
| 10 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng Users

Users entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | userId | Mã thành viên | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | FirstName | Họ | Nvarchar |  |
| 3 | lastName | Tên | Nvarchar |  |
| 4 | gender | Giới tính | Nvarchar |  |
| 5 | email | email | Varchar |  |
| 6 | password | Mật khẩu | Varchar |  |
| 7 | phoneNumber | Số điện thoại | Varchar |  |
| 8 | address | Địa chỉ | Nvarchar |  |
| 9 | role | Phân quyền | Nvarchar |  |
| 10 | wardId | Mã phường/xã | Int | FK (Wards) |
| 11 | statusId | Mã trạng thái | Int | FK (States) |
| 12 | createAt | Ngày tạo món ăn | Datetime |  |
| 13 | updateAt | Ngày cập nhật món ăn | Datetime |  |
| 14 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng Images

Images entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | imageId | Mã hình ảnh | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | productId | Mã món ăn | Int | FK (Products) |
| 3 | uri | Đường dẫn hình ảnh | Varchar |  |
| 4 | cover | Ảnh bìa | Bit |  |

#### Bảng Sizes

Sizes entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | sizeId | Mã kích cỡ | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên kích cỡ | Nvarchar |  |

#### Bảng ProductSizes

ProductSizes entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | productSizeId | Mã cặp món kích cỡ | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | productId | Mã món ăn | Int | FK (Products) |
| 3 | sizeId | Mã kích cỡ | Int | FK (Sizes) |
| 4 | price | Giá | Int |  |
| 5 | stock | Số lượng tồn kho | Int |  |
| 6 | stockReset | Số lượng tồn kho đặt lại | Int |  |

#### Bảng Tables

Tables entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | tableId | Mã bàn | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | seat | Số lượng chổ ngồi | Int |  |
| 3 | name | Tên bàn | Nvarchar |  |
| 4 | statusId | Mã trạng thái | Int | FK (States) |
| 5 | qrCode | Mã định danh bàn | Varchar |  |
| 6 | uriCode | Đường dẫn lưu ảnh QR code | Varchar |  |
| 7 | createAt | Ngày tạo món ăn | Datetime |  |
| 8 | updateAt | Ngày cập nhật món ăn | Datetime |  |
| 9 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng Carts

Carts entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | cartId | Mã giỏ hàng | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | tableId | Mã bàn | Int | FK (Tables) |
| 3 | promotionId | Mã khuyến mãi | Int | FK (Promotions) |
| 4 | productSizeId | Mã cặp món kích cỡ | Int | FK (ProductSizes) |
| 5 | quantity | Số lượng | int |  |

#### Bảng Provinces

Provinces entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | provinceId | Mã tỉnh/thành phố | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên tỉnh/thành phố | Nvarchar |  |

#### Bảng Districts

Districts entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | districtId | Mã quận/huyện | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên quận/huyện | Nvarchar |  |
| 3 | provinceId | Mã tỉnh/thành phố | int | FK (Provinces) |

#### Bảng Wards

Wards entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | wardId | Mã phường/xã | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | Name | Tên phường/xã | Nvarchar |  |
| 3 | districtId | Mã quận/huyện | int | FK (Districts) |

#### Bảng Orders

Orders entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | orderId | Mã đơn gọi món | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | tableId | Mã bàn | Int | FK (Tables) |
| 3 | userId | Mã thành viên | Int | FK (Users) |
| 4 | statusId | Mã trạng thái | Int | FK (States) |
| 5 | payment | Hình thức thanh toán | Nvarchar |  |
| 6 | createAt | Ngày tạo món ăn | Datetime |  |
| 7 | updateAt | Ngày cập nhật món ăn | Datetime |  |
| 8 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng OrderDetails

OrderDetails entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | orderDetailId | Mã chi tiết đơn gọi món | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | orderId | Mã đơn gọi món | Int | FK (Orders) |
| 3 | productSizeId | Mã cặp món kích cỡ | Int | FK (ProductSizes) |
| 4 | promotionId | Mã khuyến mãi | Int | FK (Promotions) |
| 5 | quantity | Số lượng | Int |  |
| 6 | description | Mô tả | Nvarchar |  |
| 7 | price | Giá | Int |  |
| 8 | discount | Giảm giá | Int |  |

#### Bảng Promotions

Promotions entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | promotionId | Mã khuyến mãi | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | orderId | Tên khuyến mãi | Nvarchar |  |
| 3 | limit | Giới hạn sử dụng | Int |  |
| 4 | price | Giá | Int |  |
| 5 | startDate | Ngày bắt đầu | Datetime |  |
| 6 | endDate | Ngày kết thúc | Datatime |  |
| 7 | statusId | Mã trạng thái | Int | FK (States) |
| 8 | createAt | Ngày tạo món ăn | Datetime |  |
| 9 | updateAt | Ngày cập nhật món ăn | Datetime |  |
| 10 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng PromotionDetails

PromotionDetails entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | promotionDetailId | Mã chi tiết khuyến mãi | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | promotionId | Mã khuyến mãi | Int | FK (Promotions) |
| 3 | productSizeId | Mã cặp món kích cỡ | Int | FK (ProductSizes) |
| 4 | description | Mô tả khuyến mãi | Nvarchar |  |
| 5 | quantity | Số lượng | Int |  |
| 10 | deleteAt | Ngày xoá món ăn | Datetime |  |

#### Bảng BankInfomations

BankInfomations entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | accountNumber | Số tài khoản | Varchar | PK (Khóa chính) |
| 2 | bankName | Tên ngân hàng | Nvarchar |  |
| 3 | author | Tên người thụ hưởng | Varchar |  |

#### Bảng States

States entity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ghi chú** |
| 1 | statusId | Mã trạng thái | Int | PK (Khóa chính) |
| 2 | name | Tên trạng thái | Nvarchar |  |

# XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

## Cài đặt cơ sở dữ liệu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Relationship Database trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

## 

## Công cụ xây dựng chương trình

* Visual Studio Code: Trình soạn thảo mã nguồn
* SQL Server Management Studio 20: công cụ trực quan dùng để quản lý SQL Server
* Postman: công cụ kiểm thử API

## Giao diện chương trình

### Giao diện trang chủ

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện trang chủ

### Giao diện danh sách món

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện danh sách món

### Giao diện chi tiết món

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện chi tiết món

### Giao diện thêm món vào giỏ hàng

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện thêm móm vào giỏ hàng

### Giao diện giỏ hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện giỏ hàng

### Giao diện danh sách order

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện danh sách order

### Giao diện chi tiết order

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện chi tiết order

### Giao diện thanh toán bằng QR Code

A screenshot of a qr code

Description automatically generated

###### Giao diện thanh toán bằng QR Code

### Giao diện huỷ order

A screenshot of a phone

Description automatically generated

###### Giao diện huỷ order

### Giao diện quản trị quản lý danh mục

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị quản lý danh mục

### Giao diện quản trị chỉnh sửa danh mục

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị chỉnh sửa danh mục

### Giao diện quản trị xoá danh mục

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị xoá danh mục

### Giao diện quản trị quản lý bàn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị quản lý bàn

### Giao diện quản trị chỉnh sửa bàn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị chỉnh sửa bàn

### Giao diện quản trị xoá bàn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị xoá bàn

### Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp

### Giao diện quản trị chỉnh sửa nhà cung cấp

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị chỉnh sửa nhà cung cấp

### Giao diện quản trị xoá nhà cung cấp

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị xoá nhà cung cấp

### Giao diện quản trị quản lý món

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị quản lý món

### Giao diện quản trị chỉnh sửa món

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị chỉnh sửa món

### Giao diện quản trị xoá món

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị xoá món

### Giao diện quản trị quản lý khuyến mãi

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị quản lý khuyến mãi

### Giao diện quản trị chỉnh sửa khuyến mãi

A screenshot of a computer

Description automatically generatedGiao diện quản trị chỉnh sửa khuyến mãi

### Giao diện quản trị xoá khuyến mãi

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị xoá khuyến mãi

### Giao diện quản trị cập nhật thông tin ngân hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

###### Giao diện quản trị cập nhật thông tin ngân hàng

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận
2. Ưu điểm

* Ứng dụng website sử dụng công nghệ hiện đại, cấu trúc dự án được thiết kết rõ ràng.
* Sử dụng mô hình design parttern MVC cho Back-End, thiết kết áp dụng hệ thống API giúp việc bảo trì, nâng cấp mở rộng cực dễ dàng.
* Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng.

1. Nhược điểm

* Chưa hoàn thiện được đầy đủ các chức năng: chat, thống kê, bình chọn cho món ăn.
* Chưa được deploy lên server thực, chưa tối ưu hoá xử lý dữ liệu.

1. Hướng phát triển

* Phát triển mở rộng thêm các chức năng.
* Rà soát, tối ưu hoá xử lý dữ liệu.
* Kiểm thử bảo mật hệ thống
* Deploy ứng dụng lên server thực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Learn React: <https://react.dev/learn>
2. Learn NodeJs: <https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>
3. Express: <https://www.geeksforgeeks.org/express-js/>
4. REST API: <https://restfulapi.net/>
5. NextJS: <https://nextjs.org/learn>
6. Ant Design: [https://ant.design/components](https://ant.design/components/overview/)